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Inventory of the choral landscape in Tartu, Estonia in the years 2017–2019  
 
Singing in a choir has been the most popular hobby in Estonia for at least a decade if 
not longer (Eesti Statistikaamet, KU61). It is commonly inferred that choral music 
equals to the Song Celebration (or vice versa). As the tradition of Song Celebrations is 
150 years old and plays an important role in Estonia’s self-determination, several 
reviews about the Celebration have been published, and the meanings of the 
practices, questions of identity etc have been investigated (Allandi 2019 a-b, Allandi 
2009, Kuutma 1998, Kuutma 1996 a-b etc). However, information about the Estonian 
choral landscape in general is not gathered systematically, nor has it been analysed as 
thoroughly as this national and culturally important phenomenon necessitates in order 
to benefit. Although the Song Celebration has far-reaching effects on Estonian choral 
landscape, it is only one of the outputs of Estonian choirs’ activity and entity.  
The aim of this thesis is to give an overview of the activities and organisations 
relating to choral music in Tartu being mainly based on the region’s concert activities, 
choirs, and labour force. The thesis has been composed in two parts: 1) Theoretical 
part where the research problem, methodological frame, analysis, and conclusions 
have been presented, and 2) Practical part which consists of the results of the survey, 
and the printed database of the gathered materials. The survey’s results together with 
the database form a collection as a time-based inventory about the choral music 
landscape in Estonia’s southern city of Tartu in the years 2017–2019.  
In my work, I have used both, a qualitative and quantitative approach based on 
principles in anthropology and culture sciences (Laherand 2008, Rapport & Overing 
2007, Denzin & Lincoln 2000). I have used the following research methods: 
questionnaire, semi-structured interview, participant observation and document 
analysis. Alongside participant observation in the field in which I have been an active 
member for 23 years, also the questionnaire has been central to obtaining 
comprehensive overview of this subject. The questionnaire comprised over 100 
questions, and was meant for the representative of choirs (one from each). Interviews 
have had an important supporting role: (mostly) written interviews with the 
representatives of choirs to specify their questionnaire answers, and 23 unstructured 
interviews with the representatives of the field to specify or discuss about data or 
findings. The database assembles empirical, written and photographic materials. 
Among others, I have used administrative data: operating grant lists, fiscal year 
reports, but also the Estonian Song Celebration database, and the Tartu choir concert 




choral ecosystem. A constructivist view reveals itself mostly through open ended 
questions of the questionnaire, and the interviews.  
Research ethics is important to consider throughout the research process. The most 
involved element of the thesis concerning the research ethics, was the questionnaire. 
With colour coding and explanations, I indicated clearly which answers in the 
questionnaire would not be linked in the thesis with the name of the choir.  
Altogether, 34 choirs (through their representatives) completed the questionnaire. 
As the sample was not random, and was not planned to be probable in the beginning, 
most results of the questionnaire cannot be generalised to all of the choirs in Tartu. 
However, the material gathered gives a good insight into the choral life in Tartu, with 
34 independently operating choirs representing a broad spectrum of practices.  
On the other hand, several indexes of information were created. In there, the 
sample has been 95%–100% of the whole population. This means that the existing 
analysis (e.g., the age distributions) describes the reality in the most accurate way 
possible and the future analyses based on the database have the same potential. 
As a broad number of themes were involved in the survey, a few research problems 
arouse during the analysis. Three of them were developed into short research plans for 
future studies: possibilities and readiness of the local sectoral organisations to alleviate 
the problem of labour shortage; choir president as a potential professional or project 
based producer in classical music; church choirs’ activity and the meanings of it for 
their sacred and secular lives or identity. 
To examine the substance of this work for the chorus practitioners, I conducted 7 
interviews with conductors, singers, field developers, university professors and field 
managers. Their feedback indicated the current lack of information and their high 
interest towards the results. 
The practical part of the thesis is something the singers, conductors, field 
developers, culture politicians and researchers would do well to visit. This rings true 
for understanding, e.g., the organisations’ or conductors’ activities in a wider context, 
and give sense to present and future practices: organisation of administration, salaries, 
the role of choirs in schools, meaning of traditions, and more. Structured data has 
been provided as a database for the future studies. 
 
The practical part, the inventory, has been divided into 5 chapters: 
I –  summary of the results of the survey 
II –  results of the survey 
III –  introductions of choirs in Tartu 
IV –  follow-up study plans 





The database consists of these indexes (located mainly in chapters III – V of the 
inventory): 
 sectoral organisations in Tartu connected to choral music in 2017–2019  
 Tartu residents involved on the boards of Estonian choral associations in 2017–
2019  
 educational institutions in Tartu connected with choral music in 2017–2019  
 list of larger projects and choir festivals held in Tartu in 2014–2019 
 results of Tartu choirs in national competitions in 2014–2019 
 longer introductions of 33 Tartu choirs 
 list of choirs in Tartu in 2017–2019  
 list of conductors in Tartu in 2017–2019  
 choirs who applied and successfully achieved the operational grant from city 
government in 2017 and 2018, together with figures 
 list of CD albums and other recordings with music by Tartu choirs in 2009–2019  
 choir concerts held in Tartu in 2018, including the repertoire 
 
Results of the survey 
Results of the survey are presented in the first two chapters of the inventory.  
Tartu is the second biggest city in Estonia, taking into account the borders before the 
administrative reform in 2017. It is located in the Southern part of the state, and has a 
population of 100 000. 
In Tartu, there is no regional association of choral singers or conductors. The local 
choral life is mostly managed by Tiigi Seltsimaja which is a subdivision of the city 
government. School choirs belong to the area of education department of city 
government, and adult choirs are slightly connected to the culture department: about 
one third gets financial operating support from there. On the state level, there is the 
Estonian Choral Association which is connected to the choirs via choir-type 
organisations (association of mixed choirs etc). ELTSA manages everything connected 
to the Song Celebration. 
In Tartu, there are 2 choral schools: Karlova Choral School and E STudio Choral and 
Dance School. Heino Eller Tartu Music School is one of the two educational institutions 
outside of the capital Tallinn where one can study choral conducting or music 
pedagogy. There are 4 general education schools in Tartu, each of which have one 
class where pupils study music in depth. These schools are: Tartu Mart Reinik School, 




every school in Estonia has at least one active choir, while several schools have more 
than one.  
In 2017–2019, 137 choirs were operating in Tartu (incl. one professional opera 
choir): 71 school choirs and 66 adult choirs. The oldest Tartu choirs that still exist were 
founded in the 19th century. In 2018, there were approximately 4700 choral singers in 
Tartu. By choir type the choirs divide as follows: 29 toddler choirs (usually aged 6–10),  
20 children’s choirs (usually aged 11–15), 11 boys’ choirs (usually aged 6–15 or 6–15+), 
4 girls’ choirs (usually aged 14–25), 7 school mixed choirs (usually aged 15–18), 15 
female choirs (adult), 10 male choirs (adult), 41 mixed choirs (adult). 
In 2017–2019, at least 102 conductors worked with choirs in Tartu. 17 of these 
conductors also worked parallel to Tartu, in other regions. About 70% of the 
conductors are between the ages of 41–65 years old – the city presently lacks young 
specialists.  
In 2018, there were at least 123 public choir concerts in Tartu (school choirs 
concerts have mostly not been included). Foreign choirs at the concerts were from 
Finland (9), USA (5), Switzerland (3), Russia (2), Germany (2), Great Britain, Canada, 
South Africa, Latvia and Slovenia (1), - and in addition there were choirs participating 
at Baltic Student Choir Festival Gaudeamus. As for the repertoire, approximately 20 
larger oratorios, alongside much other repertoire, were sung. 
Choirs who responded to the respective question in the questionnaire (32) had, on 
average, 15 performances in calendar years 2017 and 2018 altogether. Choirs who 
were most engaged with concerts had around 30–42 smaller or larger performances 
during these 2 years. During the 2017/2018 season, adult choirs performed on average 
21–30 different pieces of repertoire. 
The artistic direction lies mostly with the conductor, while the singers aggregate 
together in a choir’s active (juhatus) to perform the administrative duties. Juhatus 
consists of approximately 2–10 singers + the conductor. The role of juhatus is usually 
to hire the conductor, organise the concerts, book rooms, order transport, make 
advertising, occasionally participate in the artistic direction etc. The leader of juhatus 
usually works on a voluntary basis, and it takes 2–40 hours of work a month (average is 
15). The role of the conductor is, e.g., to choose the repertoire, make the rehearsals, 
plan the season, find the scores, but also to motivate the group, perform voice 
coaching, and create study materials for the singers to use outside of rehearsal times.  
The annual budgets of adult choirs in season 2017/2018 were between € 1015 – € 
54 000 (median € 8000). School choir costs are ordinarily covered by the school budget 
and additional fees are gathered occasionally for singing camp food, concert clothes, 




– € 55,7 per rehearsal. The after tax salary of adult choir conductors varied € 5 – € 45 
per rehearsal hour (average €20).  
Social life and traditions are an integral element of choral life. Almost all of the 
choirs mentioned that they celebrate their members’ birthdays. Often, this means 
singing for the birthday child who also brings candies to share for everyone else. 
Sometimes the choir members’ recent birthdays are celebrated once a month (in one 
rehearsal), and if a singer is celebrating an important landmark, for instance a 65th 
birthday, the celebrant (or the choir) brings some food to the common table at the 
rehearsal. Also the anniversaries of choirs are celebrated. 
Choirs also often celebrate the end or beginning of the season, e.g., with a picnic, 
concert with parents and snacks (school choirs), or with a camp where some social 
games and show performances are made. Academic choirs, but also few others, have a 
signature song (moto) which they sing at the end of every rehearsal. Choirs have 
traditional performances, voice group evenings, Christmas parties.  
Choir representatives usually consider choir’s achievements good results at 
competitions, difficult and/or exciting projects, being selected for the Song Celebration 
(every choir needs to pass auditions), finding a new conductor/chorus master, growth 
of the number of singers etc. Asked what the representatives consider to be well in 
their respective collectives, representatives mentioned good atmosphere, exciting 
repertoire, having a good conductor, good management skills, and more. School choir 
conductors also mention happy, motivated children, and supportive parents.  
Asked about the problems choirs face, representatives mentioned funding (lack 
thereof), singers deficit, rising age of singers, insufficient size of personnel, problems 
concerning Song Celebration (e.g., too difficult repertoire, expensive song books), too 
many singers being absent or late for the rehearsals. 
Choir suggestions to the sectoral associations would be: to change the funding 
systems, better information sharing, organising trainings, more performing 
opportunities, to initiate creating new repertoire (mostly school choirs), to make the 
choral singing more attractive, to recognise more school conductors, to make the state 







Kooris laulmine on juba aastaid Eestis kõige populaarsem harrastuskunst (Eesti 
Statistikaamet, KU61; Eesti Statistikaamet, 2009), kuid selle kohta ei koguta 
süstemaatilist infot ega analüüsita valdkonda selle paleti laiust arvestades piisavalt. 
Selgem ülevaade on laulupidudest, kuid puudub teadmine sellest, kui palju teatud 
perioodil on Eestis või mingis piirkonnas koorikollektiive või dirigente olnud, kuidas 
kooride tegevus on üles ehitatud, mida ette võetakse, kuidas koorid enda tegevust 
hindavad, kuhu pürgivad, jne. Koorimuusika välja mitmel tasandil tegutsejana olen 
jõudnud veendumusele, et laulupidude ja koorimuusika ajaloo uurimise kõrval 
eksisteerib vajadus süstemaatilise teadmise järele olukorrast koorimuusika harrastuse1 
väljal. Selle magistriprojekti eesmärgiks ongi astuda selles suunas praktiline samm. 
Minu rakendusantropoloogilise magistriprojekti keskmes on praktiline 
harrastustegevus, kusjuures empiiriliste andmete kogumise ja analüüsimise osas olen 
kombineerinud kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid, mille tulemusel on loodud 
konkreetset perioodi ja paikkonda kaardistav andmestik, mida ei ole varem Eesti 
koorilaulumaastikul tehtud. Magistriprojekt koosneb kahest osast: a) teoreetiline osa, 
milles on esitatud probleemipüstitus, teoreetilis-metodoloogiline raamistus, 
tööprotsessi analüüs ja järeldused, ning b) uuringutulemuste2 ülevaade ja rakenduslik 
süstematiseeritud andmekogu. Loodud uuringutulemused ja andmekogu kui inventuur 
moodustavad tervikliku kogumiku, mis omab praktilist väljundit piirkondliku 
ajastukohase arhiivina, mis on mõeldud sisendiks koorilaulu harrastustegevuse eri 
tasandite jätku-uuringutele. 
Kultuuriantropoloogiast lähtuvas teoreetilis-metodoloogilises ülevaates käsitlen 
koorilaulu harrastuse uurimist Eestis ja maailmas ning kirjeldan, milliseid 
andmekogumise ja analüüsimeetodeid magistriprojekti raames kasutasin. Ülevaade 
hõlmab muu hulgas kooride küsitluse läbiviimist, Tartu kooritegevuse andmekogu 
loomist, selle põhjal tehtud järeldusi ning edaspidise uurimiskava visandamist. 
Katustekst sisaldab ka refleksiooni uurimispäeviku alusel ning töö lõpus on neli lisa. 
Olen olnud koorilaulu harrastusega pikemalt seotud nii laulja kui ka korraldajana, 
seetõttu on magistriprojekt lähtunud minu kogemuslikust taustast ja paigutumisest 
väljal. 
                                                     
1
 Mõiste harrastus on siin ja edaspidi kasutusel välja markeerimiseks, mitte amatöörkooride 
eristamiseks professionaalsetest kooridest – magistriprojekt käsitleb kooritegevust tervikuna, lähtumata 
selle esindajate rahastamise süsteemidest või kvalifikatsiooni astmest. 
2
 Mõistet uuringutulemused kasutan siin ja edaspidi, viidates magistriprojekti raames kogutud 
andmete kirjeldustele, analüüsile ja kokkuvõtetele, mille leiab praktilise osa I ja II osast. Kasutan mõistet, 





Siinse magistriprojekti algatavaks sammuks oli tutvumine Tartu kooride erinevate 
nimekirjadega, ja avastusega, et need ei ole sugugi täielikud. Näiteks üks Tartu 
harrastustegevuse keskusi Tiigi Seltsimaja haldab ka kooride nimekirja, mis on aga seni 
peegeldanud peamiselt Tartu laulupeol osalejaid, samas puudub info kõikide linnas 
tegutsevate kollektiivide kohta. Samuti ei ole jäädvustatud nimekiri viisil, mis 
võimaldaks teha väljavõtet näiteks teatud perioodil tegutsenud kooridest. Kuna 
linnavalituse kultuuriühingute tegevustoetust saab üksnes osa kollektiive, laiendas 
vastav andmestik Tiigi Seltsimaja nimekirja vaid veidi. Sama olukord oli 
laulupeoregistriga, kus ei kajastu kõik Tartu koorid. See tekitas huvi saada teada, mitu 
koorikollektiivi Tartu linnas kokku eksisteerib, millega nad tegelevad ning kust nende 
kohta infot leidub. Kui 2015. aastal teemast huvituma hakkasin, suurenes toona 
olemasolev Tartu kooride nimekiri uurimistöö tulemusena u 25 koori võrra. Nii selgus 
vajadus magistriprojekti praktilises osas esitatud andmekogu loomiseks. 
Magistriprojekti praktilise osa eesmärgiks on anda ülevaade ühes regioonis 
koorimuusikaga seotud tegevustest ja organisatsioonidest, põhinedes peamiselt selle 
piirkonna kontserttegevusel, kooritasandil ning valdkonnas tegutseval tööjõul. Et olen 
ise tartlane, siis on magistriprojekt koostatud mulle tuttava keskkonna ehk Tartu linna 
kohta. Tartu linnana olen silmas pidanud linna nende piiridega, mis kehtisid 
haldusreformijärgselt alates 2017. aastast. Töö praktiline osa on kavandatud sisendina 
edaspidisteks jätku-uuringuteks ning suunatud nii praktikutele (lauljad, dirigendid) kui 
ka valdkonna arendajatele ja haldajatele (kooriühingu alaliitude juhatused, 
kooriühingu juhatus ning muusikanõukogu, Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Tartu 
linnavalitsuse kultuuriosakond, Tiigi Seltsimaja, Kultuuriministeerium jt), kelle jaoks on 
see võimalus saada senisest põhjalikum ja ülevaatlikum sissevaade kooride igapäeva 
tegevusest. Oma töö praktilise tähenduse kontrollimiseks viisin läbi intervjuud 
koorimuusika valdkonna esindajatega. 
 
Magistriprojekti praktiline osa moodustab iseseisva terviku ja on jaotatud viieks: 
I –  kokkuvõte uuringust ja andmekogust 
II –  uuringutulemused 
III –  Tartu kooride tutvustused 
IV –  jätku-uuringute uurimiskavad 






1. Teoreetiline raamistus 
 
Muusikaga seotud harrastustegevust on uuritud suhteliselt laialdaselt – sellega on 
tegelenud näiteks muusikasotsioloogia, muusikapsühholoogia ja muusikahariduse 
valdkond. Muusikasotsioloogias on käsitletud muusika rolli argielus (DeNora, 2000), 
samas kui konkreetsemalt vaba aja veetmise uuringutes on tihti esiplaanil pigem just 
individuaalse muusikategemise perspektiiv (vt nt Stebbins, 2017). Koori mõistet ja 
tegevust on mõtestatud kogukondliku nähtusena eri maades (Ahlquist, 2006). Mitmeid 
uurijaid on huvitanud küsimus, mis motiveerib inimesi harrastusena kooris laulma, 
kusjuures tähtsal kohal on nii seosed muusikaharidusega kui ka koori kui kogukonna ja 
ühistegevuse aspekt ning sotsiaalne kapital (vt nt Bonshor 2016; Langston ja Barrett 
2008). Märgatavat huvi on pakkunud lauluharrastus ka muusikateraapia ning 
üldisemalt laulmise ja tervise seoste seisukohast (vt nt Clift 2012, Clift jt 2010). 
Oluliseks etnoloogiliselt käsitletud teemaks on valdkondlik ajalugu, näiteks Euroopa 
koorirepertuaari ajalugu (Garretson, 1993) või ühe maa kooritegevuse lühiülevaade 
(Bell, 2004), veel on vaadeldud kooris laulmise ja identiteedi seoseid (Durrant, 2005). 
Ka Eestis on tegeldud kooritegevuse ja identiteedi seostega (Kuutma, 1998) ning 
kooritegevuse ajalooga (Lippus 2007, Oja 2005), kuid peamiseks huviobjektiks on 
uurijatele olnud siiski laulupeod, mida laiem üldsus arvatavasti võrdsustabki koorilaulu 
nähtusega. Laulmisest ja laulupidudest on mitmeid ülevaatlikke ajaloolisi käsitlusi 
(Leichter 1991, Ratassepp 1985), temaatilisi albumeid (Arraste jt 2011, Takkin ja Takkin 
1995), aga ka üksikpidude (Põldmäe 1976, 1969) või laulupeo kui kultuurisündmuse 
tähenduse analüüse (Kuutma 1996 a-b, Allandi 2009, 2019 a-b). Ilmunud on 
koorimuusikas märgilise tähendusega isikute biograafiaid, näiteks dirigent Ants Söödi 
(Pilliroog, 2005) või helilooja Veljo Tormise (Kuusk, 2000) kohta, Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemias on kaitstud kooritöö metoodika uurimus (Portsmuth, 2014). 
Vaieldamatult tähelepanuväärne on 2013. a Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA tellitud uuring 
(Lauristin ja Vihalemm, 2013), mille fookuses olid laulu- ja tantsupeost osavõtu 
tendentsid, osaleja profileerimine (klasteranalüüs), pidude kajastus meedias, kusjuures 
küsitleti umbes 1300 inimest. 
Minu magistriprojekti kandvaks juhtmõtteks on rakendusantropoloogiline 
lähenemine, mille käigus kirjeldan ja kaardistan paikkondlikku harrastustegevust, mille 
tulemusena loob töö praktiline osa antud välja mõjutamise vahendi. Magistriprojekti 
raames valmis Tartu koorimaastiku ülevaade aastate 2017–2019 kohta. Tegemist on 
ühtaegu nii valimi anketeerimise uurimistulemuste kirjelduste-kokkuvõtetega kui ka 
temaatiliste materjalide koondamise, struktureerimise ja kättesaadavaks tegemisega – 
sellega tekkis uus andmekogu Tartu kooriliikumise kohta. Olen kombineerinud 




2. Kasutatud meetodid ja nende rakendamise analüüs 
 
Magistriprojekti raames tehtud uuring keskendus andmestiku puudumise probleemi 
lahendamisele. Seega kujunes ülesandeks kooritegevuse arhiivi kui dokumentaalse 
materjali kogu loomine. Selleks rakendasin nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset 
lähenemist, järgides antropoloogias ja kultuuriuuringutes toimivaid printsiipe (vt 
Laherand 2008; Rapport ja Overing 2007; Denzin ja Lincoln 2000).  
Kvalitatiivset ja kvantitatiivset lähenemist on defineeritud väga erinevalt ning 
erinevused on nii distsipliinide ülesed kui ka nende sees (ibid). Et olen kasutanud 
analüüsi- ja andmekogumismeetodeid kvantitatiivse-kvalitatiivse suunal 
kombineeritult, siis ei tähtsusta ma praeguse töö raames ka nende ainudefinitsioone, 
vaid kasutan mõisteid ainult selleks, et töö paigutus oleks lihtsamalt hoomatav (võttes 
aluseks, et klassikalises tähenduses on tegemist dihhotoomse jaotusega). Olgugi et 
tähtis rõhuasetus selles töös on kvantitatiivsel lähenemisviisil, on kvalitatiivne ja 
kvantitatiivne lähenemisviis tugevasti põimitud ning ei ole andmekogumise, analüüsi 
ega ka üleüldise lähenemise puhul alati eristatavad; seda enam, et rakendusliku 
antropoloogiaga käivad kaasas mõlemad. Suurte kategooriate mõttes olen võtnud 
kvalitatiivsest kaasa intuitsiooni ja loovuse (ka Laherand 2008), kvantitatiivsest 
struktuursuse ja statistilisuse, kuigi tegelikkuses neid nõnda vaevalt et igal puhul 
eristada saab. Kombineeritud meetodeid (kvantitatiivne-kvalitatiivne) kasutatakse muu 
hulgas selleks, et need üksteist täiendaksid, sest need avavad sama fenomeni erinevaid 
tasandeid (Creswell ja Piano Clark 2007, Greene jt 1989). Oma töös olen kasutanud 
järgmisi uurimismeetodeid: andmete kogumisel ankeetküsitlus, pool-struktureeritud 
intervjuu, osalusvaatlus ja dokumendianalüüs (vt Annist ja Kaaristo, 2007). 
Koorimaastikul toimunud osalusvaatluse kõrval on minu töös kesksel kohal 
anketeerimine võimalikult ulatusliku ülevaate saamiseks. Näiteks kasutatakse 
anketeerimist ulatuslikult muuseumi-uuringutes külastajate küsitlemisel, ka 
koorilauljaid on anketeeritud, näiteks selleks, et teada saada, mis motiveerib inimesi 
kooris laulma (Einarsdottir & Gudmundsdottir, 2016; Eestis nt Fridolin 2017). Pidin oma 
andmekogumise protsessis oluliselt arvestama nii anketeerimise võimaluste kui ka 
probleemidega (vt Burton jt 2010), samas oli minu andmestiku seisukohalt 
märkimisväärselt oluline anketeerimise ja intervjueerimise ühitamine (vt Weller, 2014). 
Sooritatud osalusvaatlust toestasin intervjuudega (Agar, 1986). Magistriprojekti 
praktilist väljundit silmas pidades tuli käsitleda ka andmete kogumise protsessi 
kirjeldamist uuringu tulemuste esitlemisel, mis on samas seotud saadud andmete 
konstruktivistliku tõlgendamisega (vt Rivas 2011).  
Niisiis olen sidunud metodoloogiliselt erinevaid lähenemisi. Meetodite mõttes olen 




otsinud kooritegevusega seotud dokumente ning ühtlasi loonud uurimuslikke allikaid 
(vt Laherand 2008, Kõresaar 2012, Kõresaar 1995). 
Rahvakultuuri alase arhiivi loomine on kantud teadvustatud jäädvustamise 
põhimõttest (Hinrikus 2004, Burke 2001), mis võimaldab ajaloolise ülevaate 
kujundamist kultuurinähtuste kohta. Üksiku koori ajalugu saab hästi ilmestada näiteks 
helisalvestise, kontserdikava või ka fotoga, aga ka need esemelised või 
dokumentaalsed säilikud töötavad ainult kontekstis – kas siis laiemalt ühiskondlikus või 
kitsamalt valdkondlikus. Minu kogutud andmestik kui arhiiv loob valdkondlikku 
konteksti tänastele Tartu kooridele, millel tulevased võrdlused saavad põhineda. 
Põhjalik dokumentatsioon on oluline, et ka järgmised uurijad saaksid lähtuda 
võimalikult detailsest alusest, sest taustateadmiseta ei teki ka argumenteeritud 




Andmekogu koostamisel ja analüüsimisel tuginesin juba olemasolevatele 
lähteandmetele ning modelleerisin Tartu kooritegevuse uuringut, tuginedes allpool 
tutvustatud rahvusvahelistele inventuuridele. 
Koorimuusika on juba vähemalt 10 aastat kui mitte kauem Eesti kõige populaarsem 
harrastuskunst (Eesti Statistikaamet, KU 61; Eesti Statistikaamet, 2009). Koorides 
laulvate inimeste arv küll aastati kõigub, ent suurusjärk on siiski 40 000 lauljat (ibid). 
Võrdluseks, siis populaarsuse mõistes järjekorras järgmisel harrastuskunstil – 
rahvatantsul – on umbes 25 000 harrastajat (ibid), ning harrastusspordi valdkonnast 
populaarseimal alal ehk kulturismil ja fitnessil3 oli 2018. aastal harrastajaid 20 000 
ringis (Eesti Statistikaamet, KU165), seega poole vähem. 
Statistikaamet kogub üle-riigiliselt infot üldarvude kohta: koorimuusikas 
tegutsevate kollektiivide, harrastajate ja koorijuhtide arv. Kooritasandi argielulist 
informatsiooni koguvad ja talletavad kooride üleselt erinevad 
organisatsioonid/asutused. Eestis on koorimuusikas kaks suuremat valdkondlikku 
organisatsiooni: Eesti Kooriühing koos sinna kuuluvate kooriliikide alaliitudega ning 
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus (edaspidi ELTSA). Kooriühingu alaliidud koguvad 
ja säilitavad infot just nende liikmeks astunud kooride kohta. Näiteks, Eesti 
Meestelaulu Seltsil on info nende poiste- ja meeskooride kohta, kes on nende seltsi 
liikmeks astunud; segakooride liidul jällegi ainult nende segakooride kohta, kes on 
soovinud nende liikmeks hakata. See, millist infot kooridelt kogutakse, erineb alaliiduti, 
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 Kulturismi ja fitnessi hulka kuuluvad athleric fitness, body fitness, fitness, klassikaline kulturism, 




ent üldjuhul on süstematiseeritud viisil teada koori nimi, dirigendid, kodulehe aadress, 
koori kontaktid. ELTSA-l on seoses laulupidude korraldamisega omaette suur e-
register, kus iga paari aasta tagant (s.t laulupeoaastatel) peab iga koori esindaja 
uuendama oma kollektiivi kohta käiva teabe: dirigentide nimed, lauljate nimed, 
isikukoodid, häälerühmad, koori kontaktid. Kuna koorid saavad laulupeoaastatel 
taotleda ka tegevustoetust, tuleb esitada taotlemisele eelneva aasta peamised 
sündmused/tegevused ning umbes viie esitatud teose pealkirjad/autorid. 
Magistriprojekti autorile teadaolevalt ei ole neid andmeid aga rohkem uurimustes 
analüüsitud, kui vaid kasutatud otsustamismehhanismis tegevustoetuste jaotamisel.  
Lisaks kooriühingule ja ELT SA-le koguvad erineval viisil andmeid ka omavalitsused, 
juhul kui nende piirkonna kultuurikollektiividele on ette nähtud näiteks tegevustoetus. 
Tartu linnas saavad seda taotleda need koorid, kus on 7–26-aastaseid ja/või üle 60-
aastaseid Tartu elanikest lauljaid (v.a üldhariduskoolide koorid) (Tartu Linnavolikogu 
2011 RT IV, 06.07.2018, 81 § 4 lg 4). Tartus tegeleb rahvakultuurilise tegevuse 
koordineerimise ja sündmuste korraldamisega ka linnavalitsuse allasutus Tiigi 
Seltsimaja, kellel on omad kollektiivide nimekirjad ja kontaktid, mis leiavad rakendust 
peamiselt info edastamiseks mõeldud meililistidena. 
Kui üldiselt uuritakse Eestis koorimuusikat laulupeost lähtuvalt, siis viimastel 
aastatel on hakatud jõulisemalt tegelema harrastuse rahastuse poole uurimisega – 
koorijuhtide tasustamise problemaatikaga. Eesti Koorijuhtide Liit on aastaid püüdnud 
olukorda parandada, ent reaalsete uuringute ja sealt väljakasvanud argumentide ning 
potentsiaalsete lahendusteni jõuti alles hiljuti. Liit tellis 2016. aastal esimese 
palgauuringu ning osales siis 2019. aastal esitletud Praxise uuringu initsieerimisel – 
laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide ning nende juhendajate 
majandusliku olukorra analüüsimiseks (Ester jt, 2019). Praxise uuringu tulemusi olen 
osaliselt kasutanud ka oma praktilises osas olevates aruteludes. Praxise uuringu 
raames kogutud andmetest ei ole küll võimalik mõnel pool teha lõiget ainult 
koorijuhtidele, kõik kollektiivi juhid on üks eristamata rühm, aga sellegipoolest on 
Praxise tulemused Eesti kooritegevuse hetkeseisu kirjeldamisel abiks, seda ka mõistete 








Siin olen kirjeldanud uuringuid, mis on olnud temaatiliselt käsitluselt praktilises osas 
oleva uuringuga sarnased ning mille lähenemine ja/või teemade nimekiri on minu 
magistriprojekti toetanud.  
 
Euroopa Kooride Liit (European Choral Association – Europa Cantat, edaspidi ECA-
EC) on Euroopa koorivõrgu suurim ühendusorganisatsioon, kuhu kuulub ka Eesti 
Kooriühing. Üldiselt on tegemist pigem sündmusi korraldava ja infot vahendava 
organisatsiooniga, aga muu tegevuse hulgas on neil pilootprojektina (Bartel et al, 2015) 
valminud ka aruanne Euroopa kooride kohta. Kuna ECA-EC otsesed liikmed on üldjuhul 
riikide kooriühingud, siis said nad oma statistika palve saata kõigi riikide esindajatele, 
lootes et viimased kas juba koguvad või on neil ligipääs küsitud andmetele. ECA-EC 
uuringul andmekogumisel olid järgmised etapid: 
1. palve saata liikmesriikide esindusorganisatsioonidel kõik andmed ja kokkuvõtted, 
mis neil olemas on; 
2. uurijate Internetiotsingud huvi pakkuvate teemade kohta info leidmiseks; 
3. uurijate tutvumine allikatega ehk siis uurimine, kas ja milliseid kokkuvõtteid on 
juba ülikoolide juures või teiste institutsioonide juures tehtud kas riiklikult või 
riikideüleselt; 
4. Kuna nad väga palju juba olemasolevaid riiklikke uurimusi ei leidnud, siis polnud 
neil ka „kvalitatiivset infot kooride sees toimuva kohta (kus nad proovi teevad, kui 
kaua, kas dirigente tasustatakse, mis muusikat esitatakse, kui tihti kontserte antakse 
jne)“ (lk 18). Nii otsustasid nad teha üle-Euroopalise veebiuuringu kooride esindajatele, 
et puudub info ise alguurijana kokku koguda. Küsimusi oli 35, vastas 4000 
kooriesindajat. 
 
Lähtusin oma magistriprojektis sarnasest tegevuste jaotusest nagu eelmainitud 
uuringus: uurisin kõigepealt, missugused andmed on üldse Tartu kooride kohta 
olemas, missuguseid analüüse või muid kokkuvõtteid on kas organisatsioonid või 
uurimustööd kajastanud ning ühe kõige olulisema osa moodustab „kvalitatiivne info 
kooride sees toimuva kohta“, mille sõna kvalitatiivse on ECA-EC raporti koostajad 
pidanud silmas lihtsalt n-ö sisulist infot. 
Olgu öeldud, et kui ECA-EC meetoditega täpsemalt tutvuda, siis statistiliselt valiidne 
see pilootuuringuks nimetatu minu hinnangul ei ole. Üheltpoolt on võrreldud erinevate 
põhimõtete alusel kogutud andmeid, teisalt ei ole iga riigi andmekogumispõhimõtted 
ka kontrollitavad – või et seda oleks tehtud; ka osa Eesti andmete puhul pole ma 




kolmandaks on valimi koorilauljate-poolse osa moodustamine liiga juhuslik, sest 
kasutatud ei ole ühtegi valimit täpsustavat parameetrit. Samas nõustun autoritega, et 
tegemist on ilmtingimata väga väärtusliku esimese pagasiga, et tekiksid mingid 
järgmised küsimused, isegi kohatist potentsiaalselt suurt mõõtmisviga arvestades. Ehk 
siis madal valiidsus ei vähenda minu hinnangul selle töö väärtust praeguse 
magistriprojekti suhtes, mistõttu olen seda pidanud ka toetavaks materjaliks. 
ECA-EC aruanne kattis järgmised põhiteemad, mis on kõik lisatud ka minu töösse: 
 lauljate sugu, vanus; 
 kui paljud dirigendid saavad oma töö eest tasu; 
 kulueelarvete suurused; 
 proovide toimumiskohad ja kestused; 
 originaalnootide kasutamine; 
 koor kui seltskondlik tegevus. 
 
Ameerika Ühendriikides on ülemaalisi uuringuid läbi viinud ja vastavaid raporteid 
avaldanud organisatsioon Chorus America (vt COSR 2008). Kasutatud on andmeid, 
mida kogub sealne MTÜ DataArt, mille eesmärgiks on pakkuda kunstidele ja üldse nn 
kultuurisektorile kvaliteetseid andmeid, et valdkonna organisatsioonid saaksid reaalse 
info põhjal hinnata enda organisatsioonide otsustusprotsesse, muuta vajadusel 
organisatsiooni juhtimist, rahastajad planeerida raha jagamist, uurijad kasutada 
andmebaasi mille iganes jaoks soovivad (COSR 2018). Aruanne on koostatud 122 
vastanud organisatsiooni põhjal, s.t andmete sisestamine ei ole kõigile USA-s 
kohustuslik. 
Aruanne kattis järgmised põhiteemad: 
 peamine kirjeldav üldstatistika; 
 kontsertide arv, omaproduktsioonid, haridusprogrammide pakkumine 
koorist väljapoole4, publiku suurus, piletihinnad; 
 tuluallikad (üldisel kujul), kulueelarve (üldisel kujul), rahavoog, kapitali 
olemasolu; 
 reklaami tulemuslikkus; 
 sponsorluse tulemuslikkus; 
 koor kui organisatsioon, juhtimispraktikad: juhtimine, lauljate osalus 
juhatuses5, lauljate leidmine. 
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 USA-s tegutseb ühe asutuse all tihti mitu koori. Seega on siin tegemist asutuse pakutavate 
haridusprogrammidega, millega olid pakkujana seotud 38 koori 122st. Kõige enam professionaalsed 





Aruanne vääris tähelepanu eelkõige inforikka teemade loetelu poolelt, millest 
enamikku kasutasin ka oma töös. Alateemana jäid välja haridusprogrammid, publiku 
suurus, rahavoog ja kapital, reklaami ja sponsorluse tulemuslikkus. 
DataArti andmete kasutamisvõimalused on sarnased meie statistikaameti omadega 
– statistikaamet kogub ise, ent andmestik on kõigile uurijatele, ametkondadele jt 
tasuta kasutada. Samalaadse eesmärgi andmete kättesaadavaks tegemisega olen 
võtnud ka mina.  
 
Choral Canada tegi esimese Kanada kooride loenduse 2017. aastal. Andmeid uuris 
põhjalikult Kelly Hill (2017), kes koondas tulemused kolmest uurimisprojektist: 
1) küsitlus koorilaulust osavõtu ja koorikontsertidel käimise kohta (juhuslik valim, 
kontserdist osavõttu uuriti kooriesindajatelt); 
2) kooride loendus (peamiselt piirkondlike kooriliitude pakutavate andmete alusel); 
3) detailne kooriasutuse uuring (ankeet esindajatele – osales 861 
kooriorganisatsiooni, mis esindas u 1500 koori). 
Oma töös kasutasin andmete kogumiseks samu meetodeid: kooride loendus erinevate 
allikate alusel ning ankeet kooriesindajale.  
Teemad, mida uuring kattis, olid sellised: 
 repertuaar (stiilid, mida koorid laulavad), Kanada muusika esitamine ning 
uudisloomingu tellimine; 
 tuluallikad; 
 vabatahtlike arv kooris6; 
 järgmise 5 aasta olulisimad sammud koori jaoks; 
 aruande lõpus on nimetatud kõik uurimuses osalenud koorid, kes oma nime 
lubasid avaldada. 
 
Võtsin e-kirja teel ühendust ka Soome ja Läti kooriühingutega uurimaks, kas nende 
riikides on samalaadne uuring läbi viidud, kuid seal ei ole teadaolevalt seda tehtud. 
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 USA-s on koorid tihti seotud asutustega, s.t ühe asutuse all tegutseb mitu koori. Sealne juhatus on 
midagi muud, kui oleme harjunud Eestis n-ö kooriaktiivi pidama. Sealse juhatuse suurus varieerus 4 
liikmest 77ni ning oli ametis u 7 aastat. 
6
 Vabatahtlikuna on silmas peetud koori korralduses aastaringselt kaasa löövat inimest, kes selle eest 




2.3 Andmete kogumine ja allikate loomine 
 
Edasises kirjeldan põhimõtteid Tartu kooriliikumise andmekogu koostamisel, kus 
oluliseks sihiks kujunes allikaloome. Andmekogu kajastab laias laastus kolme 
koorimaastiku tasandit: koorid, koorijuhid ja kontserdid. Kõige ulatuslikum osa tuleneb 
kooriesindajate ankeetküsitlusest, lisaks olen kirjeldanud järgmistes alapeatükkides 
intervjuusid, osalusvaatlust, dokumendianalüüsi.  
Loodud andmekogu koondab Tartu 2017.–2019. aasta koorimuusikamaastikuga 
seotud empiirilise, kirjaliku ning vähesel määral ka pildimaterjali (vt Kõresaar, 2012). 
Kirjaliku materjalina kasutasin kõige rohkem tahtmatuid allikaid (nt administratiivsete 
toiminguga seotu: tegevustoetuste saajad, majandusaasta aruanded), aga ka mõnda 
üksikut kindla teabelise eesmärgiga loodud allikat (nt laulupeoregistri väljavõte, mida 
võib siiski pidada selle reaalsest kasutuseesmärgist lähtuvalt ka tahtmatuks allikaks) 
(ibid). See on ka üks põhjusi, miks ise andmekogu loon – et oleks olemas põhjalik 
avalikkusele, eriteadlastele ja tulevastele põlvedele suunatud (ibid) kindla teabelise 
eesmärgiga olev materjal koorimaastiku kohta, ning seejuures mitte kitsalt laulupeo 
fookusega. Empiirilise materjali olen kogunud ise ankeediga ning intervjuude ja 
osalusvaatluse käigus. Pildiline materjal on minu töös teisejärguline, sest seda on 
kasutatud ainult illustratiivsena. Fotod saatsid üldjuhul koorid ise (vt praktilise osa III 
ptk kooride tutvustusi) ning peaaegu kõik neist on ka dateeritud ja ruumiliselt 
määratletud, et ajastule omased detailid oleksid soovi korral markeeritavad. Samas on 
fotod üsna erineva tehnilise kvaliteediga ning jäädvustatu on erinevates keskkondades 
ja tegevuste ajal tehtud. 
Olin alustanud positivistlikust lähtekohast kaardistada Tartu koorimuusika 
maastikku võimalikult põhjalikult, mis võimaldaks maksimaalset korrastatust ning 
esmatasandi kirjeldusi saadud andmete alusel. Töö konstruktivistlik pool avaldub mh 
kooriesindajate kommentaarides, saavutuste ja ootuste esituses, minu küsitud 
täpsustustes. Olen lähtunud allikate autentsuse, objektiivsuse ja representatiivsuse 
kriteeriumitest (Kõresaar 2012). Suur hulk minu töös kasutatud materjalist pärineb 
kooride küsitlusest, millele vastas kooriesindaja ehk siis informant, kes pidi oma 
kooriametist lähtuvalt olema esitatud faktiküsimustega kursis ning kellel on oma 
liikmelisuse kaudu mandaat anda vastuseid, mis puudutasid hinnanguid koori 
saavutustele, personalile vms (autentsus). Samamoodi on dokumendianalüüsis 
kasutatud otseseid (kirjalikke) allikaid näiteks tegevustoetuse ja kavalehtede osas – 
info pärineb sellelt, kes on vastava info looja, looja koostatud materjalidest. Selline 
valik lisab loodud andmekogule nii autentsust kui ka objektiivsust.  
Objektiivsuse arvestamisel on oluline mõelda, kas vastuseid tuleks võtta kui 




(ibid); oma töös olen kasutanud mõlemat lähenemisviisi. Enamiku kooride käest 
küsitud vastustest olen jätnud selliseks nagu nad on olnud. Mõnel juhul – näiteks ühe 
koori faktieeldusega vastus, et nad on laulnud hooaja jooksul üle 50 teose – olen 
jätnud vastuse arvestamata, kui minu hinnangul ei ole see konkreetset koori 
arvestades realistlik (saatsin ka täpsustava päringu ent sellele ei vastatud). Ilmselt võis 
ebatäpseid vastuseid olla veel, aga päris kõike ei ole võimalik selgeks teha ja 
eemaldada – varem ei ole laiapõhjaliselt kooride tegevust profileeritud, et selle alusel 
kindlaid hinnanguid anda. Kuna kooriankeedile vastas aga palju koore, siis on see 
samas just teiste vastuste hindamisel ka eeliseks. See annab võimaluse sarnaseid koore 
võrrelda ning selle pealt kõne all oleva fakti / kirjelduse tõesust hinnata. 
Representatiivsuse parameeter kirjeldab kultuurinähtuste paljususe hulgast tehtud 
esinduslikku valikut (Kõresaar, 2012). Koorimaastiku uurimise põhjendus tuleneb 
süstemaatilise teadmise senisest puudumisest. Täpsemat teemade valikut toetab aga 
nii minu kogemus koorimuusika väljal kui ka eelmises peatükis tutvustatud 
näidisuuringud, kus oli kasutanud sarnaseid teemapüstitusi.  
Kogu minu töö ehk loodava allika sisu on kindlasti subjektiivsete tendentsidega 
piiratud. Kuna olen koorilaulja ning koorijuhatuse liige, siis teemade nimekiri on kantud 
rohkem koori kui terviku vaatepunktist, mitte nt dirigendi või üksiklaulja omast, kuigi 
mõlemad on teatud määral kajastatud. Mitte et üks oleks õigem kui teine, kuid 
lähenemisteid on kindlasti erinevaid. See on ühtlasi seotud representatiivsuse 
aspektiga. Et eesmärgiks oli kajastada Tartu koorimaastikku, on topograafiline 
esindatus kanaliseeritud ühe regiooni kooride arvu. Töö lõpus olevate registrite 
loomisel võtsin eesmärgiks koondada info, mis põhineb  teadaolevalt kõiksel valimil 
ehk siis näiteks kõiki koore, dirigente või kontserte silmas pidades. Osa lühemaid 
registreid on praktilise osa II ptk hulgas, sest need on lühemad ning nende teksti sees 
lugemine on selle võrra lihtsam. Magistriprojekt käsitleb kooride tegevust piiratud 
ajaperioodil (aastatel 2017–2019) ning esitatud info on dateeritud seal, kus võimalik 
(nt kontsertide toimumisaeg, repertuaari nimekirja päritoluaasta jne). 
Periood 2017–2019 avaldub erinevate andmete puhul erinevalt. Näiteks kooride 
ankeedis oli enamik küsimusi küsitud hooaja 2017/2018 kohta, Tartus toimunud 
kontsertide ülevaade on tehtud 2018. kalendriaasta kohta ning Tartus tegutsenud 
kooride ja dirigentide arv on jällegi esitatud 2017.–2019. aastate kohta. Kooride 
hooaegades soovisin kajastada nn tavahooaega (s.t mitte laulupeoaastat, mis 
eeldatavasti tooks välja vähem erinevusi võrreldes tavahooajaga) ning ühe hooaja 
kasutamine oli selleks piisav. Tartu kontsertide ülevaade on tehtud samuti ühe 
2017/2018. hooajale lähedal asuva kalendriaasta kohta (2018) – andmed selleks olid 
Tartu koorikalendri näol juba olemas ning esmase sissevaate jaoks oli see piisav. Ühe 




info oli laotatud rohkem laiali, s.t aastatele 2017–2019, sest kuna selle materjali 
kogumine on lihtsam, 2019. aastal oli uusi koore juurde tekkinud, tööturule tulnud uusi 
dirigente ning töö esitamine oli nagunii edasi lükkunud, siis oli materjali selline 
mitmekesistamine võimalik ja vajalik. Nii jäi ka kogu töö ajalisteks piirideks 2017–2019.  
Selleks, et loodud andmekogu oleks hiljem kasutatav, on jäetud praktilise osa 
kirjutamisstiil nii-öelda faktilise info esitamisel kirjeldavaks ning kohtades, kus on 
tegemist informandi avatud küsimuste vastustega, on kirjaviis jäetud üldjuhul 
muutmata (objektiivsuse parameeter), v.a ilmsed trükivead või tundlike küsimuste 
puhul selliste viidete eemaldamine, mis anonüümsust lugeja silmis muidu ei pruugi 
tagada. Kooritutvustuste (III osa) raam on minu loodud ning ülesehitus on kõigil 
kooridel sama, ent vastused pärinevad kooriankeedist. Küll aga olen andnud võimaluse 
ka kooridel ise ennast tutvustada. Selleks on kooritutvustuse lõpus kooribiograafia osa, 
mille stiil ja rõhuasetused jäid täielikult koori otsustada; mina andsin ette vaid mahu 1–
3 lõiku. 
 Informantide pikemad vastused ei pretendeeri igal pool kindlasti üldkehtivusele 
(eelkõige mitte-faktilistes küsimustes), ent autentne esitus võimaldab neid edaspidi 
muus seoses analüüsida või võrrelda mõne teise uuringuga. Kasutatud allikad on 
üldjuhul viidatud magistriprojekti praktilises osas joonealuste märkustena, et lugemine 
oleks vähem hüplik ning koorimuusika huviline saaks kas lihtsamalt lugeda sidusteksti 
või siis huvi korral kohe täpsustused järele vaadata. Samas olen lisanud praktilise osa 
lõppu ka kõikide allikate nimekirja, et oleks hoomatav, mille põhjal on praktiline osa 
koostatud. Alampeatükid on struktureeritud temaatiliselt.  
Andmete kirjeldused, kokkuvõtted ja materjalide koondregistrid aitavad mingis 
ulatuses säilitada iga konkreetse koori või isiku ajalugu, ent olulisem on tervikpilt Tartu 




Valisin põhiliseks andmete kogumiseks ankeetküsitluse. Ankeedid erinevad näiteks 
intervjuust muu hulgas selle poolest, et need on isetäidetavad (self-administred, 
Callegaro jt 2005). See tundus olevat õige alguspunkt – koorilauljana on mul 
koorilaulmisest hea ettekujutus ning ka piisav vaade üksikjuhtumitele. Põhjalik 
infopank loob aluse edasistele juhtumiuuringutele või detailsematele analüüsidele. 
Kuna mind huvitanud info puudus, vajasin kooride sisendit endi tegevuse kirjeldamisel, 





Olen jaganud käsitletud teemad järgmiselt: 
 ankeedi küsimuste koostamine; 
 kaks eraldi ankeeti;  
 valimi moodustamine; 
 ankeedi saatmine; 
 ankeedi keskkond ja disain; 
 ankeedi vastused ja  nende sisestamine. 
 
Ankeedi küsimuste koostamine.  
2015. aasta kevadel rääkis Tiigi Seltsimaja toonane juht Riho Leppoja väikesele 
rühmale koorimuusikahuvilistele ideest teha Tartu kooride seas väike küsitlus, et teada 
saada, mis on kooride mured ja rõõmud. Sisend tulenes kultuuriosakonna töötajate 
murest „kooriõitsengu puudumise pärast“, täpselt ei osanud siis veel keegi oma muret 
kirjeldada. Sama aasta sügiseks oli planeerimisel Tartu koorimuusika konverents, kus 
oleks saanud tulemused ette kanda.  
Et olen ise koorilaulja ja põline tartlane, siis huvitas mind teema väga ning tegin 
omapoolsed ettepanekud, mille tagajärjel paluti mul uurimisprotsessi juhtida ning 
uuring ise läbi viia. Tegin ettepaneku muuta küsitlus planeeritust oluliselt 
mahukamaks, et alustada valdkonna süvitsi tutvumisega nii, et kujuneks põhjalik alus, 
millest oleks võimalik juba kitsamalt soovi korral edasi minna. Valmis kolm ankeeti: üks 
koolikooride dirigentidele, üks täiskasvanute kooride dirigentidele ning üks 
täiskasvanute kooride lauljast esindajale. Pidasin mainitud koorimuusika konverentsil 
novembris 2015 esialgsetest tulemustest ka ettekanne.  
Praeguse magistriprojekti jaoks on olnud 2015. aastal tehtu (ja pilootuuringuks 
kujunenud) oluliseks sisendiks. Et toonasest projektist oli palju õppida ning teatud osa 
andmetest oli ka uutes oludes vananenud (eelkõige rahastust puudutav), siis otsustasin 
magistriprojekti raames koguda andmed uuesti, olles õppinud eelnevast kogemusest. 
2015. aasta uuringu ankeeti testisin toona üksikute dirigentide, lauljate, 
muusikaõpetajate ja valdkonna arendajate peal, seega ma uut ankeeti (mis põhines 
vanal) magistriprojekti raames enam ei testinud. Küll aga tegin muudatusi toonaste 
kooriesindajate vastuste ja ettepanekute alusel. Näiteks oli mõnes kohas „muu“ 
vastusevariandi juures lisatud tihti esinev kommentaar, mille lisasin seekord juba otse 
vastusevariantide nimekirja jms. Abivahendiks olid ka eelpool kirjeldatud 
näidisuuringute aruanded.  
 
Teemad, mis olid ankeedis, olid järgmised (vt ankeedi kõiki küsimusi lisast 2): koori 
üldised andmed, lauljate arv ja vanus, dirigendid, töötingimused, eelarve, laulupidu, 




Kaks eraldi ankeeti. Olgugi et eesmärk oli kõiki koore võrrelda ja esitleda samade 
näitajate alusel, siis koolikoorid ja täiskasvanute koorid erinevad oma tegevusloogika 
tõttu üksteisest palju. Seetõttu oli paralleelselt kasutuses kaks ankeeti: üks 
täiskasvanute kooride esindajale ja üks koolikooride esindajale. Väga suur enamus 
küsimusi kattus, aga mõned küsimused olid kohandatud vastavaks või eemaldatud 
sellest ankeedist, kus need tähendust ei omanud.  
Kui näiteks uurisin kooridelt proovide toimumisaja kohta, siis täiskasvanute puhul 
annab piisava vastuse küsimus, mitu korda kuus nad kohtuvad ja mitu tundi tavaliselt 
proov kestab. Kuna koorimuusika on koolides erinevalt väärtustatud, siis on huvitav 
teada nende puhul toimumisaegadest täpselt, näiteks kas proov toimub esimeste või 
viimaste tundide ajal ja on õpilasi, kellel on samal ajal muu ainetund, või on 
kooriproovid reedel kõige viimase tunni ajal vms. 2015. aasta uuringu testimisel tuli 
välja, et nii mõnigi õpetaja peab ühe kooritunni tegemagi näiteks 20-minutilise 
vahetunni jooksul – rohkem aega tunniplaanis ette ei ole nähtud. Seetõttu sai see 
küsimus ka sisse jäetud. Täiskasvanute kooride puhul ei ole aga samal küsimusel mingit 
sisu ja nii eemaldasin vastastikku kõik sellised küsimused, mis vastajale risuks ette 
oleksid jäänud. 
 
Valimi moodustamine. Valimi moodustamiseks on palju erinevaid viise ning see 
lähtub alati eesmärgist. Mina soovisin kaardistada Tartu kooride tegevust, seega olid 
ankeedi üldkogumiks kõik Tartu koorid, v.a koguduste koorid, kelle tegevuse hindasin 
piisavalt teistsuguseks, et nendega viia läbi ankeedile sarnase sisuga intervjuu, mis 
oleks nendele kooridele kohandatud.  
Koorina pidasin silmas kollektiivi, kes on end koorina määratlenud või kelle tegevust 
võiks koorina määratleda (vt Ahlquist 2006). Üldjuhul loetakse kooriks kollektiivi, kus 
on vähemalt 12 või 16 liiget (nt kirjeldatakse see nõue koorikonkursside reglemendis, 
vt nt „Tallinn 2019“ reglementi), kuid et vahel kooride liikmete arv väheneb, aga sellest 
kooride töö ei katke, vaid loodetakse arvu tõusmise peale, siis lauljate arvule 
otsustasin koori määratlemisel tähelepanu mitte pöörata. Samuti ei ole tehtud vahet, 
kas koor laulab mitmehäälselt või ühehäälselt. Ehk siis määravaks sai vaid 
enesemääratlus; minu hinnangul on lõplikus nimekirjas 137 koori hulgas kuni 7 vähem 
kui 16-liikmelist kollektiivi. Seega kuulusid kooride nimekirja koolides tegutsevad 
koorid (mudilas-, laste-, poiste-, neidude, segakoorid), nn tavalised täiskasvanute 
koorid (nais-, mees-, sega-, kammerkoorid), kogudusekoorid, päevakeskuste koorid, 
veidi pikemalt koos käivad projektkoorid (s.t vähemalt kaks hooaega mingil perioodil 





Olgugi et paralleelselt info kogumise ja talletamise eesmärgiga soovisin saada 
esmast ülevaadet kirjeldavast statistikast, mille puhul võiks kaaluda ka näiteks 
tõenäosusliku valimi koostamist, ei olnud see siiski mõistlik. Muu hulgas ka seepärast, 
et tõenäosusliku valimi jaoks võib olla täiskasvanute koore liiga vähe ja erinevused ei 
oleks piisavalt hästi olnud esindatud. Seda enam, et praeguse andmekogu eesmärk 
ongi panna alus arusaamisele, mis saavad need parameetrid kooride erinevuste juures 
üldse olla, millest peaks valdkondlikus arengus rääkima. Et magistriprojekti üks oluline 
väljund on arhiiviväärtuslik teave, siis soovisin esitleda võimalikult paljude kooride 
profiile. 
Seega oli tegemist kõikse valimiga – vajalik oli pöörduda kõikide Tartu linna kooride 
(esindajate) poole. Kuna ühelgi institutsioonil täielikku Tartu linnas tegutsevate kooride 
nimekirja ei olnud, ühendasin mitu nimekirja (vt praktiline osa, V):  
Loodud koondnimekiri ei ole ilmselt Tartu kooride täielik nimekiri. Üheltpoolt ei ole 
olemas täielikku nimekirja, millega võrrelda, teiselt poolt on seda ka keeruline tekitada, 
kuna kooridel ei ole kohustust ennast kusagil registreerida. Kuna aga praegu valimiks 
olnud nimekiri on suurem kõigist teistest kasutatutest (Tartu linn, laulupeo register jm)  
ning olen ka ise teinud sihtotsingut veebis ning tuttavate hulgas, siis arvan, et 137 
koorist koosnev Tartu kooride nimekiri kajastab vähemalt 90% kõigist Tartu kooridest. 
Ankeet sai välja saadetud 105 kollektiivi esindajale, mis oli tol hetkel kõikne valim. 
Kooride arv suurenes kogu magistriprojekti tegemise protsessi jooksul ning lisandunud 
kooridele otsustasin ühel hetkel ankeeti enam mitte saata. Täiskasvanute kooride 
ankeedid olid mõeldud täitmiseks koori presidendile ning koolikooride ankeedid 
dirigendile.  
 
Ankeedi saatmine. Ankeedid saatsin eespool kirjeldatud valimile (seisuga 
01.01.2019) personaalse pöördumisega oma isiklikult Tartu Ülikooli meiliaadressilt 
peamiselt jaanuari alguses 2019. Ankeet oli lisatud manusesse Wordi failina .doc-
formaadis.  
Umbes kolm päeva enne täidetud ankeedi tagastamise tähtaega saatsin 
respondentidele kirja, mis lähenevat tähtaega meelde tuletas. Ajastasin 
meeldetuletuskirja reede peale, et oleks võimalus veel töönädala lõpus kiri kindlasti 
läbi lugeda (eriti neil, kellel oli kontaktiks tööaadress) ning nädalavahetusel soovi korral 
ankeedi täitmist alustada, kui see oli seni meelest läinud. Ühtlasi pakkusin ka kohe 
võimalust tähtaja pikendamiseks. Enamikule mittevastanutele helistasin mõne aja 
möödudes ja uurisin nende valmisolekut mõnel muul ajal vastused saata ning pakkusin 
võimalust ka paberil vastata. Nii mõnigi küsis telefoni teel küsimusi ning sain neile otse 




jäänud. Kuna olen ise koorilaulja, siis kasutasin mõnel juhul ka isiklikku pöördumist nt 
sotsiaalvõrgustiku kaudu, kui teadsin, et tegemist on mulle tuttava kooriesindajaga. 
 
Ankeedi keskkond ja disain. 
Kasutatud ankeet on väga mahukas ja nii pidi valima keskkonna, mis võimaldab 
täitmist vahepeal katkestada, et hiljem jätkata. Uurija jaoks kõige mugavam on 
kasutada selleks mõnda testikeskkonda (nt Survey Monkey, LimeSurvey, eFormular 
vmt), ent kuna keskkonna kasutamine tähendaks automaatselt respondentidele 
salasõnade andmist ja respondentidel selle meeldejätmist, siis vastaja jaoks tundus 
oluliselt lihtsam tekitada üks tekstidokument, mille vastused ma ise pärast 
andmetabelina esitataval kujul sisestan. Tekstidokument annab ka võimaluse 
hõlpsamalt küsimuste vahel navigeerida, sest keskkond on vastajale tuttav – 
tekstitöötlusprogramm. Ankeet sai niisiis loodud MS Wordi failina, mida on võimalik 
avada nii vanemates kui ka uuemates programmiversioonides. Küsimustes ei kasutatud 
fotosid, videosid, animatsioone ega välislinke, seega sobis Word väga hästi. Muu 
hulgas ei olnud vaja täitmise ajal tingimata ligipääsu Internetile ja nii sai ankeeti täita 
võrgu olemasolust sõltumata (ankeedi allalaadimiseks oli Interneti olemasolu vajalik).  
Üks veebiuuringute anketeerimise miinuseid on vastamismäär. Callegaro jt (2005) 
toovad välja, et Internetti/arvutit mitte kasutavad või vähe kasutavad sihtrühmad kas 
lihtsalt ei saa/oska seda täita või on see piisavalt ebamugav keeldumiseks. Praegusel 
juhul oli respondendil kaks võimalikku viisi ankeedi täitmiseks: kas arvutis või paberil. 
Ankeeti üles ehitades pidasin silmas, et selle saaks ka välja printida ja vastused käsitsi 
kirjutada. Seda võimalust kasutasid ühe koori esindajad. Nemad täitsid ankeeti 
kahekesi ja nende jaoks oli just paberversioon hea viis ühe vastaja vastused anda edasi 
teisele täiendamiseks. Minu kui uurija jaoks oli see huvitav, sest nii jäädvustusid ka 
erimeelsused (kuna pastapliiatsiga kirjutatut otseselt kustutada ei ole võimalik, siis 
kommenteeriti mõnda vastust, tõmmati maha ja kirjutati õige asemele).  
Valikvastustega küsimused esitasin tabelkujul (vt joonis nr 1), mille juurde sai 
vastaja ise ristikesi trükkida. See küll ei selekteerinud otseselt välja, kas vastaja saab 
„märkida“ mitu vastust (märkeruut) või ühe vastuse (raadionupp), ent nagu selgus 
pärast vastustest, siis vastajad oskasid küsimust lugedes seda ise arvestada. 2015. 
aasta ankeedi esimesed failid tegin ennatlikult viisil, mis üritasid kopeerida vastamist 
veebiankeedis ehk siis pakkudes vastajale linnutamist (vt joonis nr 2). Kuna see 
funktsioon töötas aga ainult siis, kui käivitatakse teatud lisandmoodul ning kuna 
üksikute raadionuppude/märkeruutude sisestamine oli lisaks minu jaoks ka äärmiselt 










Joonis nr 2. Valikvastuste küsimuse näide (linnutatav versioon). 
 
Kuna küsimusi oli palju, siis selleks, et nendes oleks lihtsam navigeerida nii vastajal 
kui hiljem minul, nummerdasin kõik küsimused. Olin küsimuste aluseks võtnud 2015. 
aasta küsimustiku ja jätsin alles mõlemad numbrid (vt joonis nr 3). Esimene number 
tähistas järjekorranumbrit olemasolevas ankeedis (mõeldud pigem vastaja jaoks). 
Teine number oli küsimuse juurkood, mis pärines 2015. aasta küsimustikust (või siis oli 
lisatud küsimus praegu) ning see oli kasutamiseks minule. Seetõttu tegin selle ka halli 
värviga ja lisasin nurksulgudesse, et vähendada segadust vastaja jaoks. Kuna 
praegusest küsimustikust oli erinevates töö etappides erinevaid versioone, siis vahel 
lisandus ka kolmas number, mis otseselt midagi ei tähenda, vaid viitabki lihtsalt 
mitmele versioonile ja mille vajalikkus on tingitud ainult pikast ankeedi läbitöötamise 
protsessist. Peamiselt olid küsimused aga kahenumbrilise süsteemi peale üles ehitatud.  
Kahenumbriline süsteem aitas ka vältida segadust selles osas, kui juhuslikult oleks 
keegi vastajatest kogemata küsimuse numbri ära kustutanud. Kui nii oleks juhtunud, 




Kuna praeguses ankeedis vahetasin nii mõnegi küsimuse asukohta, siis ilma eraldi 




Joonis nr 3. Näide küsimuse järjekorranumbrist. 
 
 
Ankeedi vastused ja nende sisestamine. 
Vastuste kasutamiseks, moodustasin neist andmetabeli. Selleks tegin olemasoleva 
ankeedi põhjal selle veebiversiooni GoogleFormsiga. Küsimused paigutasin kodeeritult 
järjekorda ilma selgitusteta, sest seda vormi kasutasin ainult mina. Kui hakkasid tulema 
esimesed vastused, siis hakkasin kooride kaupa vastuseid loodud programmi 
sisestama. Otse tabelisse sisestamine oleks olnud oluliselt aega nõudvam isegi juhul, 
kui arvestada sisse ankeedi loomise aeg GoogleFormsis. Lisaks oleks tabeli kasutamisel 
suurenenud tõenäosus, et valikvastuste märkimisel tekivad vead, mida hiljem on 
keeruline avastada ja parandada. Ühe koori vastuste sisestamine võttis aega umbes 30 
minutit.  
Vastuse sisestamise käigus lugesin need üldjuhul ka kõik üle. Selle esimese lugemise 
ajal märkisin eraldi faili üles juba ka huvitavamad leiud, et neid analüüsifaasis mitte 
unustada. Oma vastused saatsid 23 täiskasvanute koori esindajad ning 7 
muusikaõpetajat, kes esindasid 11 koolikoori, seega sain kokku info 34 Tartu koori 
kohta. Lõplikust kooride arvust 137 moodustab see 25% (täiskasvanute koorid eraldi 
moodustavad 35% kõikidest täiskasvanute kooridest). Kuna töö eesmärk ei ole saadud 
ankeeditulemuste üldistamine Tartu linna kooridele, vaid potentsiaalsete tendentside 
kirjeldamine, siis võib saadud andmeid lugeda väärtuslikuks ning vajalikuks sisendiks 
linna koorimaastiku mõtestamisel. Ankeedile vastanud koorid (kooriesindajate kaudu) 
on järgmised: 
Koolikoorid: 
1. Miina Härma Gümnaasiumi poistekoor 
2. Miina Härma Gümnaasiumi segakoor 
3. Tartu Forseliuse Kooli lastekoor 
4. Tartu Hansa Kooli lastekoor 
5. Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi segakoor 
6. Tartu Katoliku Kooli mudilaskoor 
7. Tartu Katoliku Kooli lastekoor 




9. Tartu Kesklinna Kooli mudilaskoor 
10. Tartu Kesklinna Kooli lastekoor 
11. Tartu Tamme Gümnaasiumi segakoor 
 
Täiskasvanute koorid: 
1. Biomeedikumi Segakoor 
2. E STuudio noortekoor 
3. Emajõe Laulikud 
4. Eesti Maaülikooli meeskoor Gaudeamus 
5. Eesti Metsatöötajate Meeskoor Forestalia 
6. Kammerkoor Helü 
7. Kammerkoor Kolm Lindu 
8. Kammernaiskoor Liivitar 
9. Kliinikumi Naiskoor 
10. korp! Filiae Patriae naiskoor  
11. korp! Rotalia meeskoor 
12. Luuska Lauluühing 
13. Miina Härma Lauluseltsi segakoor 
14. Naiskoor Cantare 
15. Segakoor Rõõmusõõm 
16. Tartu Akadeemiline Meeskoor 
17. Tartu Laulupeomuuseumi segakoor 
18. Tartu naiskoor Domina 
19. Tartu Noortekoor 
20. Tartu Rahvaülikooli segakoor 
21. Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoor 
22. Tartu Ülikooli Kammerkoor 




Info, mida ankeedis polnud küsitud ja/või mille järele tekkis vajadus töö käigus,  
otsisin muudest allikatest. Nii nagu etnograafiliste uuringute puhul on tavaline, siis 
juba kogutud andmed mõjutavad uute andmete kogumist, see omakorda 
analüüsiprotsessi, millest võib kasvada välja uus vajadus andmete kogumiseks jne 




Tüübilt jaotusid kasutatud dokumendid järgmiselt: kooride, alaliitude, asutuste ja 
festivalide kodulehed või sotsiaalmeedia kontode profiilid, koorikontsertide kavalehed, 
Tartu koorikalender, laulupeo registri väljavõte, määrused ja käskkirjad, kooride 
äriregistri majandusaruanded ja muu.  
Kooride kodulehti ning sotsiaalmeedia kontode avalikke profiile sai mõnel juhul 
kasutada dirigentide või presidentide sünni- ja tegevusaasta ning koori loomisaasta 
kohta. Mõne ankeedile vastanud koori puhul täpsustasin nende alusel ka näiteks 
kontsertide aegu või helikandjatega seonduvat teavet. Majandusaastaaruannetest tuli 
näiteks ühe kollektiivi repertuaari nimekiri (TÜ Akad. Naiskoor) – kollektiiv uuringus ei 
osalenud (s.t kooriankeedile ei vastanud) ent majandusaasta aruannet kasutades sai 
siiski nende repertuaari magistriprojekti näitena sisse tuua. Kavalehti kasutasin 
peamiselt kontsertide repertuaari nimekirjade saamiseks, aga mõnel juhul sai ka 
biograafiatest vajalikku infot. Tartu kooride kohta käiva info sain eristada Tartu linna 
tegevustoetust saavate kollektiivide nimekirjast, projekti „1 koorilaul“ salvestusplaanist 
ning konkursside osalejate ja/või tulemuste nimekirjadest. Kuna mind huvitas just 
Tartu kooride info, aga sõna Tartu paljude linna kooride nimedes ei ole, siis tuli minu 
koorivaldkonnas tegutsemine kasuks – mind huvitanud kooride selekteerimine ei olnud 
üldjuhul keeruline. Kõige rohkem kasutasin Tartu koorikalendrit, mille teisendasin 
tabeli kujule ning töötlesin seda nõnda, et kontsertide info oleks arusaadav (teise 




Minu magistriprojekti probleemipüstitus ja teostus tugineb pikaaegsele 
osalusvaatlusele, mida olen teinud oma koorimuusika harrastusega seotud tegevuse 
käigus erinevatel tasanditel. Olen tegelenud koorimuusikaga alates kooliajast ehk siis 
praeguseks umbes 23 aastat. Selle aja jooksul olen laulnud pikemalt 5 kooris ning 
projektide kaudu olnud seotud 6 koosseisuga, lisaks lühemad osavõtmised 
õpitubadest. Periooditi olen olnud tihe koorikontsertide külastaja, mistõttu on 
tekkinud väike kontserdikavade arhiiv, mida selle töö jaoks kasutada sain. Olen teist 
ametiaega kooriühingu juhatuse liige ning olnud kahe koori juhatuse liige. Sel moel on 
kujunenud pilt koorielu argipäevast ja kesksest praktikast, mis moodustab vajaliku 
tausta nii toimunud ankeetküsitluse koostamiseks kui ka kogutud andmete analüüsiks, 
aga ka intervjuude läbiviimiseks. Samas pean oluliseks osalusvaatluse aspekti arvestada 
ka jätku-küsimustikel põhinevate lühiuuringute teostamisel, mida projekti praktiline 




Kuna rutiinsetest tegevustest võib olla keeruline rääkida, s.t informant ei pruugi 
osata „tavalist“ välja tuua, siis on nendes uurimiskavades, milles on oluline 
informantide suhe ülejäänud kogukonda või tegevusse, kasutuses nii intervjuud kui ka 
osalusvaatlus. Näiteks osalemine jumalateenistusel ning lauluproovides annab 
sisukama arusaama just kogukonnasisestest interaktsioonidest ja tähendusväljade 
loomisest, samal ajal on nõnda võimalus ka kontrollida intervjuudes räägitut – uurija 
võib ise kogedes saada informandi eelnevatest seletustest paremini aru ja samas saab 
ka nende nn õigsust kontrollida. Vaatluse pinnalt saab uurija sõnastada enda jaoks 
uued küsimused ning intervjuude abil ka enda kogetut paluda tõlgendada. 
Vaatluspäeviku pidamine on vajalik uurija kogetu hilisemaks analüüsimiseks. 
 
2.3.4 INTERVJUU  
 
Olen magistriprojekti tegemise käigus viinud andmekogumise ja andmete 
analüüsimise põimimise huvides läbi eri etapi intervjuusid. Kasutasin ankeedi andmete 
täpsustamiseks kirjalikku intervjuud kooride esindajatega (küsimused tulenesid igast 
konkreetsest ankeedist) ja struktureerimata lühiintervjuusid 23 valdkonnaga seotud 
esindajaga info kontrollimiseks (nt statistikaameti esindajaga Tartut puudutava info 
täpsustamiseks, haridusministeeriumi esindajaga töölepingute üle arutlemiseks, 
alaliitude esindajatega Tartust pärit juhatuseliikmete kohta uurimiseks). 
Selleks, et kontrollida oma töö tähendust eriala praktikute jaoks, viisin läbi seitse 
poolstruktureeritud intervjuud (vt küsimuskava lisast nr 2). Intervjuud ei olnud 
salvestatud, aga kuna valdan pimekirja, siis litereerisin need u 95% osas jooksvalt 
intervjuu ajal. Et olen ise koorimuusika valdkonnas tegev, siis on uurijana see osaliselt 
piiravaks faktoriks (inimesel valdkonnast väljaspool võib olla värskem vaade), ent samal 
ajal on ka eeliseks küsida intervjuus juba kohe laiema/kitsama sihikuga küsimusi. 
Projekti järelduse ja soovituste kujundamisel olen tuginenud nendes intervjuudes 
sõnastatud seisukohtadele ja käsitletud teemadele. 
Poolstruktureeritud intervjuud on kavandatud toimuma ka projekti praktilises osas 
esitatud jätku-uuringute raames. Sealsed küsimused on sõnastatud üldiselt minu 
kogemustest lähtuvalt; küsimuskavadesse ei ole lisatud informanti soojendavaid 
küsimusi, sest uurimiskava vormis on toodud pigem skemaatiline ülesehitus. 
Uurimiskava ellu viimiseks vajalikud intervjuud tulenevad just magistriprojekti käigus 
kogutud andmetest, mh eelarvelistest. Näiteks uurimiskavas nr 1 järgneb 





Uurimiskavas nr 2 on kasutatud valdkonna arendajate fookusgrupi intervjuud. Seda 
planeerides on oluline, et rühmas oleksid inimesed, kes üksteist juba tunnevad või on 
tagatud vastamise tõenäosus ja vabadus muul moel. Siinkohal on intervjuu roll uurija 
seisukohast oluline just vestluse juhtimise seisukohast – aidata välja pakkuda ja liikuda 
väga konkreetsete ja praktiliste lahenduste suunas nii, et tee nendeni oleks põhjalikult 
läbi kaalutud ning tuleneks nende endi tähenduse loomest. See konkreetne 
uurimiskava lähtub konkreetselt minu eeldusest, et on probleem, mida lahendada 
(praktiku ja uurija roll samaaegselt). Seda eeldust saab vestluste käigus selgitada, aga 
kindlasti on vajalik, et kõik informandid oleksid samas stardikohas taustateadmiste 
mõttes, milleks võib olla vajalik sissejuhatavate kirjalike materjalide koostamine kas siis 
uurija või valdkonna arendaja enda poolt (selle, kes sellise uurimuse potentsiaalselt 
tellib). 
Nii poolstruktureeritud rühmaintervjuusid kui ka 1:1-intervjuusid on kasutatud 
uurimiskavas nr 2. Kuna eesmärk on saada rühmast kollektiivse arutelu tulemusena 
kätte nii vastused kui ka meeleolud, siis selle alusel saab vajadusel uurimisprotsessi 
laiendada ning teha mõne liikmega 1:1-intervjuu. 
Kuna magistriprojekti peamine rõhk on olnud mahuka materjali struktuurselt 
esitamisel ning esmasel kirjeldamisel, siis on andmeid analüüsitud väga elementaarsel 
tasandil. Tekstilistest vastustest on kokkuvõtted, mida mõnel pool ilmestab minu-
poolne kommentaar või tõlgendus. Kuna hetkel ei ole selles töös olnud eesmärk leida 
põhjuslikke või ka korrelatiivseid seoseid, siis on arvuliste andmete puhul kasutatud 
vaid kirjeldavat statistikat (v.a paar üksikjuhtu eelarve juures), s.t mitte järeldavat 
statistikat. Tekstiliste vastuste puhul olen kasutanud nii kvantitatiivset kui ka 
kvalitatiivset sisuanalüüsi. Teemade omavaheliste seoste üle üldjuhul mahulistel 
põhjustel arutletud ei ole. Statistiliseks järeldamiseks oleks vaja kohati esinduslikumat 
valimit ning näiteks võrdlevaks kvalitatiivseks sisuanalüüsiks oleks vajalik 






Uurimiseetikat on vajalik mõtestada igas uurimise etapis. Et kooriankeedi eesmärk 
oli koguda infot konkreetsete kooride kohta (sh saadud tulemi osaliseks esitlemiseks), 
ei olnud anonüümsuse tagamine loogiliselt võimalik. Rohkem levinud etnoloogiliste 




(kuigi kooride puhul ilmselt peaaegu alati võimatu), ent küsitluste puhul vähem 
tavaline.  
Ankeedis oli ka tundlikke teemasid, mille puhul soovisin selgesõnaliselt 
garanteerida, et koori nime ei viida töös vastava teemaga kokku. Üheltpoolt oli see  
vajalik selleks, et koore kaitsta, teiselt poolt selleks, et ennetada potentsiaalset 
ebamugavustunnet ankeeti täites ja võimalikku ankeedi täitmise katkestamist.  
Teemad valisin enda kogemuse järgi: eelarvet puudutav, kooride mured, 
kooresindajate hinnangud personali ja juhatuse kohta, lauljate puudumised ja koorist 
lahkumised. Töötasudega puutuvad kokkulepped on üldiselt mõlema poole jaoks 
konfidentsiaalsed, seega ei saa – ega ole ka põhjust – neid uuringu raames 
avalikustada. Lisaks sellele on töötasude suurused ja maksmisviis valdkonnas 
problemaatiline (ei ole normiks, et töötajaid tasustatakse lepingu alusel, on erinevaid 
arvamusi lepingutüübi osas jne) (Ester jt, 2019) ning  sisuliselt on paljudes koorides 
kasutusel illegaalsed tasustamismeetodid, mistõttu võis arvata, et info esitamine ei 
pruugi kõigi jaoks olla mugav. 
Lauljate puudumised ning koorist lahkumisega seonduva märgistasin samuti 
tundlikuks küsimuseks, sest olles kokkupuutunud erinevate dirigentidega, on jäänud 
mulje, et need teemad võivad tunduda alavääristavad või mingit kvaliteeti näitavad. 
Andmata sellele arvamusele omapoolset hinnangut, siis soovisin, et esindajad 
tunneksid ennast igal juhul mugavalt ning saaksid kirjeldada oma kooris toimuvat 
teadmisega, et nende koori nimega seda töö sees ei seota. 
Kooride mured ning hinnangud personalile, juhatusele ja muudele töötingimustele 
soovisin igaks juhuks samuti jätta konfidentsiaalseks, et kooride esindajad julgeksid 
avatult kirjutada ning ausalt hinnanguid anda. Lõpuks näiteks murede-küsimuse 
vastuseid lugedes tundus, et vähemasti osa kooridest vaevalt et avalikustamise vastu 
oleks olnud, ent arvan siiski, et tegin ankeeti koostades õige valiku.  
Eristasin värvikoodiga juba ankeedis vastaja jaoks need küsimused, mille vastuste 
esitlemisel neid kooride nimedega kokku ei ole võimalik viia, ehk siis küsimused, mille 
vastuseid kasutatakse nende esitlemisel ainult üldistatud kujul. Seda toetas vastaja 
jaoks selgitus „Kõik rohelisega märgitud küsimused  esitatakse magistritöös ainult 
üldistatud kujul, s.t neid ei ole võimalik koori nimega kokku viia.“ Lisaks värvikoodile 
kirjutasin mõnel juhul kõne all olevate küsimuste juurde ka sõnalise kommentaari, 
millega tuletasin meelde, et vastava küsimuse vastuseid koori nimega töös kokku ei 
viida.  
Ühtlasi ei jaga ma olemasoleval kujul ka enda kasutuses olnud andmetabelit ühegi 
tulevase uurijaga, kui keegi peaks sellest huvituma – seal on kajastatud kõik vastused 




lisatud ka teemaregistreid ning tehtud koore eraldi tutvustav osa (III osa), et need 
andmed, mida on lubatud kasutada, oleksid kättesaadavad.  
Lõpliku otsuse, kas küsimusele vastata või kui täpselt seda teha, tegi muidugi vastaja 
ise. Kui mõne koori esindajale tuletasin telefoni teel täitmist meelde, siis sel viisil 
peetud vestlused üldiselt aitasid kaasa ka tundlikele küsimustele vastamisele – näis, et 
kontakti loomine suurendas usaldusväärsust. Kuna kooride hulgas on alustatud 
palgatemaatika uurimisega (vt nt Ester jt 2019) ning kaasaegsed humanitaar- ja 
sotsiaalteaduslikud uuringud käsitlevad ühiskondlikult olulisi teemasid, siis võib 
eeldata, et vastajad soovivad ja julgevad üha enam teavet jagada. Praeguses uuringus 
vastas eelarvega seotud küsimustele 30 koori 34-st. Tundlikud küsimused on toodud 
lisas nr 2. 
Intervjuud erialapraktikutega on siinses katustekstis esitatud koos isikunimedega, 
sest vastajad on andnud vastava loa ning nende roll koorimaastikul on ka vastavas 
lõigus tähenduslik. Peale trükivigade ei ole ma ankeedi- ega intervjuuvastustes kirjapilti 
muutnud, v.a juhul, kui hindan sõnastuse kooriga kokkuviidavaks ning mõne sõna või 
nime kas eemaldasin või asendasin.  
3. Projekti järeldused ja praktilised soovitused 
 
Magistriprojekti praktilise osa eesmärgiks oli anda ülevaade Tartus 2017.–2019. 
aastal koorimuusikaga seotud tegevustest ja organisatsioonidest, põhinedes peamiselt 
selle piirkonna kontserttegevusel, kooritasandil ning valdkonnas tegutseval tööjõul. 
Eesmärgi täitmiseks koondasin magistriprojekti käigus kogutud andmed ja osa leitud 
allikatest üheks viie-osaliseks kogumikuks, milles esitasin uuringutulemuste kirjeldused 
ja kokkuvõtted ning andmekogu. 
 
Hinnang valminud tööle. Kooriankeedile vastas 34 kollektiivi 137st. Valim kujunes 
mittejuhuslikul teel ning ei olnud mõeldud üldkogumit ehk kõiki Tartu linna koore 
esindama nii, et valimi põhjal saaks teha linna kõigi kooride kohta üldisi järeldusi. Kui 
arvestada vastamismäära, siis kooriliigiti on kõige parem kooriankeedile vastanute 
esindatus naiskoorides: ankeedile vastas 7 koori 15st. Ma ei seadnud eesmärgiks leida 
põhjuslikke või ka korrelatiivseid seoseid, seetõttu on kooriankeediga kogutud 
arvuliste andmete puhul kasutatud üksnes kirjeldavat statistika (v.a paar üksikjuhtu 
eelarve juures, mille tulemused on üldistatavad ainult vastanud kooridele). Küll aga 
võib valiidsuse traditsioonilise arusaama järgi öelda, et mõõdetud on seda, mida 
soovisin mõõta, ning uurimistulemused on enam-vähem tõesed (Laherand 2008). Kui 




vahendanud ankeedivastuste puhul informantide enda arusaama ning minu hinnangul 
vastab see tõenäoliselt suuremas osas ka reaalsusele. Hindan reliaabluse kõrgeks 
kooriesindajate faktiküsimuste vastustes ning keskmiseks avatud küsimustes – võib olla 
kindel, et mingil määral nende vastused teistkordsel uurimisel erineksid. 
Kui aga arvestada praktilise osa seda poolt, mis pärines tööst olemasolevate 
allikatega, siis nende põhjal koostatud registrid (kooride, dirigentide, kontsertide, 
õppeasutuste, konkursitulemuste jt nimekirjad või kokkuvõtted) on minu hinnangul 
valiidsed ning uuringut uuesti korrates tuleksid vastused teemade lõikes kui mitte 
täpselt samad, siis peaaegu samad. Info on pärinenud üldiselt kas otse selle looja käest 
või siis usaldusväärsest andmebaasist (nt dirigentide sünniaastad koorijuhtide endi 
öelduna või äriregistrist). 
 
Uurimiskavad. Kogutud andmetest kasvas välja hulk uurimisprobleeme, mida oleks 
võimalik selle magistriprojekti käigus loodud Tartu kooritegevuse inventuuri põhjal 
edaspidi käsitleda. Loodud arhiivile tuginedes ning arvestades, et koorimuusika 
valdkond vajaks siin tegutsevate kollektiivide argielu sihikindlat ja süvendatud 
antropoloogilist uurimist, olen koostanud oma projekti andmestikule tuginedes 
praktilises osas toodud uurimiskavad. Uurimiskavade koostamisel võtsin aluseks 
Rakendusliku Antropoloogia Keskuses kasutatavad uurimiskavade mallid (saadud 
Helleka Koppeli käest) ja kohandasin nende struktuuri selle töö vajadustest ja 
eesmärkidest lähtuvalt.  
Uurimiskavasid on töö praktilises osas esitatud kokku kolm. Töö käigus sai kinnitust 
teadmine, et linnas on koormeistrite puudus ning noorte dirigentide osakaal on liiga 
väike. Seetõttu koostasin uurimiskava, et kaardistada puuduolev personal kõikides 
Tartu koorides (lisaks ankeedile vastanud kooridele), kaardistada Tartu valdkondlike 
organisatsioonide valmisolek ja võimalused probleemiga tegeleda ning seejärel 
töötada välja lahendused noorte koorijuhtide Tartusse toomisel. 
Tutvudes kooride juhatuste ülesannetega veendusin lõplikult, et ühelt poolt vajavad 
juhatused arenguks koolitusi, samas on paljud juhid ja asjaajajad kõrge kompetentsiga. 
Selleks, et kaks poolust ühendada, koostasin uurimiskava, mille abil uurida, missugune 
huvi oleks kooripresidentidel endil professionaalse kultuuritöö produtsenditööst osa 
võtta ning missugused oleksid festivalide ja kontserdiorganisatsioonide huvi ja 
võimalused sellist tööjõudu (sh vabatahtlikus korras) kaasata. 
Kuna koguduste koorid jäid aja puudusel täiesti uurimata, koostasin uurimiskava 
nende tegevusest ülevaate saamiseks ja mõtestamiseks. Selle eesmärk on selgitada 
muu hulgas välja koorimuusika tähendus koguduste laulukollektiividele nii vaimulikus 





Kasutusväärtus. Töö praktiline osa on eelkõige suunatud valdkonna sees olevatele 
huvilistele ja nagu mainitud, siis ka tulevastele uurijatele. Valdkonna arendajad ja 
regionaalsed haldajad (kooriühingu alaliitude juhatused, kooriühingu juhatus ning 
muusikanõukogu, Laulu- ja Tantsupeo sihtasutus, Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond, 
Kultuuriministeerium jt) jaoks pakub see senisest põhjalikuma ja ülevaatlikuma 
sissevaate kooride igapäeva tegevusse ning sealt välja kooruvatesse erisustesse, 
muredesse, rõõmudesse. Olemasoleva töö alusel saab Tartus, aga minu arvates ka 
kogu Eestis, planeerida jätkutegevusi kas temaatiliseks edasi uurimiseks, 
olemasolevate praktiliste probleemide lahendamiseks (rahastamissüsteemid, 
talletamisfunktsioon jt) või üldisteks temaatilisteks aruteludeks. Kooride juhatuse 
liikmed saavad aruannet lugeda ja mõelda, kuidas neid andmeid saab kasutada just 
nende kollektiivide juures: kuidas on juhatuse töö sarnastes koorides korraldatud ja 
mida on just nende kollektiivil sellest õppida, mis võimalusi eri kollektiivid on 
kasutanud esinemiskohtade leidmisel ja repertuaari esitamisel jne.  
Koolikooride vastuseid on küll vähe, ent muusikaõpetajale võib see siiski pakkuda 
huvitava sissevaate vastanud kooride tegemistesse, et ka enda tegemisi mingisse 
laiemasse konteksti asetada. Täiskasvanute kooride dirigendile võib see olla 
mitmekesisuse mõõdupuu algeks nii esitatava repertuaari kui üldise kollektiivide 
tegutsemise mõttes. Koorid on loodud väga erinevate eesmärkidega, neil on väga 
erinevad tegutsemispraktikad ja on võimatu ning mittevajalik välja selekteerida vaid 
üht ja õiget. Olgugi et dirigent oma kooris võib-olla igal pool korraldusliku küljega 
peaaegu üldse kokku ei puutu, siis on olemuslikult vajalik, et kõik koori juhtivad liikmed 
(vähemasti peamised juhid) saaksid aru, kuidas nende organisatsioon toimib – nii nn 
kunstiliselt kui ka nn korralduslikult. Need kaks „poolust“ saavad toimida ainult 
sümbioosis. Tõuke sellele võib anda muu hulgas ka teadmine, kuidas on tegevus 
korraldatud mujal. Vähem tähtsaks ei saa pidada ka tõsiasja, et magistriprojekt peaks 
andma kultuurihuvilisele ambitsioonika ülevaate koorimuusika hetkeseisust Tartu 
linnas aastatel 2017–2019.  
 
Selleks, et kontrollida oma töö tähendust praktikute jaoks, viisin läbi intervjuud 
koorimuusika valdkonna järgmiste esindajatega7:  
 Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna koorimuusika peaspetsialist, dirigent Riho 
Leppoja; 
 Tartu dirigent, muusikaõpetaja, kooriühingu muusikanõukogu ja erinevate 
alaliitude juhatuste liige Küllike Joosing; 
 Tartu laulupeomuuseumi pikaaegne kuraator Kristiina Tael; 
                                                     
7




 koorilaulja, koori juhatuse liige, TLÜ kasvatusteaduste doktorant Helene Uppin; 
 Kooriühingu esimees, muusikaakadeemia ja muusikakeskkooli dirigeerimise 
õppejõud, dirigent ning ELTSA nõukogu liige Hirvo Surva; 
 Eesti Muusikaõpetajate Liidu esimees, muusikaõpetaja, koolikooride dirigent, 
koorilaulja, koori juhatuse liige Jaanus Kann; 
 dirigent, pikaaegne dirigentide õppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, 
laulupeoprotsessiga tugevalt seotud olnud, n-ö elav entsüklopeedia Ants Soots. 
 
Eriala praktikud tõid välja, et kuna seni sellist ülevaadet tehtud ei ole, siis annaks 
tekkiva arhiivimaterjali pinnalt edasist tegevust paremini planeerida ja mõtestada.  
 
„Emotsionaalselt on hea selle [laulupeo] taha pugeda ja selle taga 
aetakse palju koorimuusika asju ära, aga praegu jääb mulje, siis jääb mulje, 
et koorimuusika ongi laulupidu. Lihtsalt see põhjendus on ühe külje peale 
viltu. Kahjuks see vahel kipub ka isegi kooridesse ja koorijuhtidesse edasi 
kanduma. /.../ Aga see, mida te püüate läbi kontsertide ja kooritegevuse 
näidata, on väga oluline. See on väga halvasti puudutatud maailm. Seda 
[=sellest maailmast] teavad võib-olla ainult asjaomased inimesed. /.../ See 
väärib süvaanalüüsi, [s.t] nende [kooride] ettevõtmised ja plaanid.“ (A. 
Soots, 03.03.2020) 
 
„Tundub kõigile, et kõik koorid tegutsevad ja tulevad laulupeoks kokku, 
et see tundub nii loomulik. Aga see ühiskonnale teadvustamine, et millest 
see laulupidu kokku saab, mis on see algrakukene. /.../ Sel juhul on seda 
uurimistegevust ka jah vaja, et seda teadvustada. Mida [kuidas] ma 
teadvustan, kui pole algmaterjali selle kohta.“ (H. Surva, 30.03.2020) 
 
„Teatud kohtades meie Tartu linna kultuurijuhtides, nö 
kultuuriosakonna tasemel oodatakse ka minult niisuguseid mõtteid ja 
arvamusi näiteks kooride rahastamise kohta, ja sellest tööst 
[magistriprojektist] saaksin ka mina niisugust kasu sellises mõttes. /.../ 
Tahaks teada tõesti, kuidas need koorid elavad. Ma üldiselt olen ju kursis ja 
tean isiklikult paljusid, aga kui sa loed neid ülevaateid, siis see kuidagi 
värskendab ja annab igaühele, mitte ainult minule, mingeid uusi impulsse 
või ideid.“ (R. Leppoja, 31.03.2020) 
 
„Mina ütleks küll, et minu teadmine tuleb ainult oma kogemusest või 




kollektiivist, et seal on olnud nii. /.../ Aga lihtsalt et oleks teadmine üldiselt. 
Igaüks ajab [praegu] oma rida. /.../ Tahaks aimu saada Tartu 
[koori]maastikust. Nagu teada, et kuidas, mitte ise leiutada, vaid et kuidas 
struktuurid (näiteks juhatused, puudumised) töötaksid. Tasustamine, 
lepingud, rendid. Ma ei tea teiste kooride puhul midagi, ainult nii palju, kui 
keegi on jutu sees maininud. /.../ Pluss ma kujutan ette, et tegelikult ma 
ikkagi ei tea kõiki kollektiive.“ (K. Joosing, 30.03.2020) 
 
„Ma aiman, aga tegelikult ei tea. Ma aiman, kui palju üks keskmine koor 
aastas esineb. Ma aiman, et dirigente on puudu, aga ega ma täpselt ei tea, 
mis on see vajadus ei Tartus, Tallinnas või mujal. Ka koolide õpetajate 
ametikohti, et kui palju on täitmata ametikohti, sest see pidevalt muutub. 
Kaader voolab pidevalt, väga raske on fikseerida mingit ülevaadet. /.../ 
Selle inventuuri peaks kindlasti saatma ka mõnele koolijuhile. Eriti sellele, 
et „meil on õppimiskallakuga kool, ei mingit koori“. Et sinust, kallis mees 
või naine, sõltub meie kultuurielu laiemalt. /.../ Ma arvan, et oleks ka 
motivatsioon, et oh nii põhjalik asi on tehtud, aga miks meie maakonnas 
pole tehtud.“ (J. Kann, 30.03.2020) 
 
„Koorid on ju erinevatel eesmärkidel ellu kutsutud. /.../ Kui inimesed 
[lauljad, dirigendid] ei taju seda, kuidas olemuslikult organisatsioonid 
toimivad, et tühjalt kohalt võtavad vastutuse, keegi hakkab lihtsalt 
korraldama. Siis ju inimesed ei suhtle omavahel. /.../ Pealegi öeldakse ju 
kooriJUHT. Dirigent ju nagu [ka] korraldab seda. See on [ka tema] 
professionaalsuse küsimus, et ta saab aru, mis toimub. Professionaalsuse. 
Nojah, tema arengu [küsimus]. Kuidagi ka lauljaid seestpoolt näha [, see on 
oluline]. /.../ [Tähtsad on ka] [m]ingid tegutsemistavad, kontekstuaalsed 
pisiasjad, mis võivad hiljem olla veel väärtuslikumad. Kas või lisadena, et 
millised nad on, millised on traditsioonid. (H. Uppin, 01.04.2020) 
Tartu laulupeomuuseumi pika-aegne kuraator Kristiina Tael rääkis, kuidas neil (nagu 
ka teistel muuseumitel) on kogumistegevuseks omad väga selgelt piiritletud eesmärgid 
ning arvestades tööjõu hulka ei ole mingit võimalust tegevusvaldkonda veelgi 
laiendada: 
 
„Keegi pole ju varem seda [kooride tegevust] uurinud, vähemalt minu 
teada küll mitte. Kahe aasta lõikes annab see hea pildi sellest 
koorimuusikas toimuvast, mida me ühes suhtes kõik [tunnetuslikult] 




[laulupeomuuseumis] tegeleme rohkem mineviku kui olevikuga. Ja 
minevikuga materjalipõhiselt, mis meile kätte satub või näituse raames siis 
uurime põhjalikult. Ilmselgelt ei ole inim- ega raharessurssi, et tegeleda 
praegu ka olevikuga. /.../ Kuigi 100 aasta pärast on praegune ju ka minevik! 
/.../ Rõhk on [meil] külastajapõhistel tegemistel. Kogumistegevus on 
suhteliselt kolmanda- ja neljandajärguline. /.../ Aga kui oleks kontrollitud 
ajalooallikas olemas, see oleks väga oluline. Seda lugedes tekib võib-olla 
mingi näituseidee või ürituseidee. [Ja siis] [k]eegi kusagil uurib edasi. /.../ 
Aeg-ajalt pöördutakse ja küsitakse ka [meilt] andmeid kooride kohta.“ (K. 
Tael, 31.03.2020) 
 
Kultuuriministeerium (2018) teadvustab Eesti puudulikku muusika-alase info 
kogumist, säilitamist ja digiteerimist ohuna. Ministeerium käsitleb seda ohtu info 
vähese rahvusvahelise liikumise põhjustajana küll valdkonna kutselise osa jaoks, ent 
see on oluline ka harrastuskollektiivide puhul. Seni kuni valdkonna esindajatel endil 
valdkonnast põhjalikku ülevaadet ei ole, ei saa ka oodata, et meie kollektiive 
kaasatakse enam rahvusvahelisse koostöösse ning meie kooride ja andmekogudega 
arvestatakse nii riiklikes kui rahvusvahelistes uurimistöödes. 
Küsisin erialapraktikute käest, kas loodud magistriprojektil võib olla ka negatiivseid 
tagajärgi. Vastajate jaoks vajas küsimus mõttepausi. Välja toodi võrdlusmomentide 
potentsiaalseid negatiivseid tahke. 
 
„Kunagi ei tea, mis võiks kuskil negatiivsena mõjuda. Kui keegi saab 
mingi tunnustuse, siis on alati keegi, kes solvub selle peale, et miks mina ei 
saa. Kui keegi räägib, et mul läheb hästi kuskil, siis on teised ka nördinud, et 
miks mul ei lähe. Aga ma ei usu, et see seal nii suur probleem on.“ 
 
„Mina annan endale aru, et mina oskan nii nagu mina oskan. Näiteks 
linn toetab ju koore ka – saavutused, pearahad. Ja see on ka subjektiivne, 
et miks just seda koori. Aga on nii ja ega midagi teha ei ole. Ega keegi ei ole 
ju helistanud jaanuaris, et panna kellelegi kõige kõrgem [tase ja selle alusel 
ka suurem toetussumma, see selgub konkursi korras].“  
 
„[Tööl saab olla negatiivseid mõjusid valdkonna sees] [a]inult juhul, kui 
sa kasutad neid andmeid sildistamiseks ja süüdistamiseks. Kui olla 
lahendamismeelne või toetav, et ka sinu lahkus säilib, isegi kui oled teisel 




[lauljad] tahavad seal olla. Mina ei tahaks seal laulda, aga et teised ei pea 
sellepärast mitte tahtma [seal] laulda.“ 
 
Samuti mainis üks  vastaja originaalnootide temaatikat. On teada, et Eesti koorid 
üldjuhul originaalnootidest ei laula ning pole kindel, millist mõju temaatika osaline 
kajastamine avaldab.  
Muu hulgas tõi üks vastaja välja näiteks liikmemaksude või toetuste erinevuste 
potentsiaalse väljatulemise. Intervjueeritav mõtles siin lauljate negatiivset tunnet ja 
seetõttu potentsiaalselt tekkivat vajadust enda koori käest aru pärida. Kui seda 
mõttekäiku aga üldistada, siis selliste arutelude tõstatumine ja miks-küsimustele koos 








Siinses peatükis kirjeldan ja reflekteerin tööprotsessi uurimispäeviku alusel. 
 
Esiti plaanisin lõpetada muusisulise magistritööga, ent pärast pikemat 
järelemõtlemist asendasin idee praegusega. Olin 2015. aastal juba Tartu kooride 
uurimisega ühe teise ettevõtmise raames algust teinud. Kuna toona jäi uuring mõneks 
ajaks seisma, kuid kooride esindajad olid pikkadele ankeetidele palju aega kulutanud 
ning kogutud materjal oli minu jaoks üheltpoolt äärmiselt huvitav ja teisalt tohutu 
suure arhiiviväärtusega, siis tundsin vastutust teemaga edasi minna.  
Esialgu töötasin kirjanduse ja andmetega 2015. aastal koostatud andmetabeli 
valguses: esitasin vajalikud ettekanded/analüüsid magistritööga seotud ainetes jne. 
Esimest korda esitasin n-ö avalikkusele oma magistriprojekti ajaloo-, kirjandus- ja 
kultuuriteaduste sügiskoolis, kus paar auditooriumi liiget küsis, kas ja miks ma olen 
kindel, et seda tööd kellelegi sellisel kujul vaja oleks (tööl polnud sellisel kujul mh ka 
otsest tellijat). Minu enda jaoks olid mõistagi kõik mu selgitused piisavad, aga sain ka 
aru, et ju on need kas- ja miks-küsimused miski, millega seisan silmitsi ka edaspidi. Sain 
aru, et tuleb püüda õppida paremini sõnastama, paremini ka enda jaoks temaatikat 
mõtestama.  
Tegelesin küll projektiga mõtetes ja väikestel paberitel olevate mõttekritselduste 
kaudu edasi, ent olin väga hõivatud nii koolitööde kui ka muude tegemistega. Kuna ühe 
varasema koorimuusika ettevõtmisega seotud meeskonna liikmete vahel tekkisid ka 
väga suured konfliktid, siis lisandusid kiirele tempole ühel hetkel ka soovimatus ja 
emotsionaalne võimetus selle projektiga (nende inimestega) ennast vabatahtlikult 
siduda ja üldse ülikool lõpetada. Nii lükkus tööga tegelemine muudkui edasi. Ühel 
hetkel aga otsustasin, et olgu konfliktid mis nad on, siis kogutud materjal on suurem 
kui mina. Sain  aru, et isegi kui tundsin ennast liiva alla maetuna, siis on minu enda 
valik sealt välja tulla ja hingama hakata, keegi teine mu eest hingata ei saa. Selle 
otsuseni jõudes oli vahepeal aga jälle aega mööda läinud, mistõttu otsustasin 2015. 
aastal läbitehtut kasutada uue uuringu pilootkatsena. Ehk siis alustasin kogu 
mõtestamisprotsessiga otsast peale ja kasutasin ära varasemat kogemust, et uus 
uuring tuleks parem.  
Alustasin ka seekord anketeerimisest, sest soovisin maastikku põhjalikult 
kaardistada. Konstruktivistlik vaade lisandus tegelikult töösse juba ankeedi-faasis ja 
oligi pidevalt läbipõimunud. Ma vähendasin 2015. aasta ankeedi mahtu, täiendasin siis 
küsimusi ja teemasid näidisuuringute jm kirjanduse alusel ning tulemuseks oli küll 
lühem küsimustik kui 2015. aastal (170 küsimust), ent ikkagi 100 küsimusega ankeet. 




äärmiselt mahukas ja olin sellega ka arvestanud. Kui ma alguses planeerisin, et kaasan 
ka mõned teised huvilised infot haldama, siis peagi otsustasin ümber. Esiteks tahtsin, 
et vastajad tunneksid ennast vastates turvaliselt, mistõttu ma ei tahtnud vastutust 
andmete konfidentsiaalsuse tagamisel (ka ilma koori nimedeta tabelites) teiste 
inimestega jagada, teisalt oleks see olnud veel omaette lisatöö sellised 
anonümiseeritud tabelid teha ja uusi inimesi juhendama hakata. Mina ikkagi kasutasin 
kogu analüüsiprotsessis tabeleid nii, et koorinimed aitasid tabelite vahel kiiremini 
liikuda. Kolmandaks oli see lõpuks ka natuke endale väljakutse,  mida tahtsin vastu 
võtta – minu jaoks oli tegemist tavapäratult suure andmemahuga ja kõikide loogiliste 
süsteemide välja mõtlemine alates küsimuste kodeerimissüsteemist, värvidest, 
andmetabelite struktuurist, salvestamispraktikatest, analüüsimise tulemuste 
jäädvustamisest nii, et selle juurde saaks pärast tagasi tulla, jne oli väga huvitav.  
Ankeedile vastas oodatust rohkem kollektiivide esindajaid, ent oodatust vähem 
muusikaõpetajaid. Palju aitas valimit suurendada isiklik ühendust võtmine kas siis e-
kirja või telefoni teel. Kuna valim töö käigus suurenes, siis otsustasin ühel hetkel enam 
lisandujaid mitte ankeedi saajate hulka arvestada ja tegeleda ainult olemasolevaga. 
Kahju oli, et mõned minu enda jaoks vähem tuntud kollektiivid ankeedile ei vastanud, 
aga samas jäi vastamata paljudel, kelle hulgas oleks kindlasti olnud ka minu jaoks seni 
teadmata leide. See on iga uurimise protsessi osa, et tuleb leppida mittekõiksusega, 
aga iga kord seda uuesti läbi tehes oleks ikkagi nagu kõik esimest korda. 
Lugesin ankeedid läbi kohe, kui need minuni jõudsid, mis aitas teha esimesi 
mõttelisi struktuurivalikuid ning panna kirja ka põnevamaid leide. Iga koor tundus 
põnev, nii et lugesin üsna tihti silmadega kiiremini kui mõistus järele jõudis. Ilmselt on 
asi ka selles, et ma olen põline tartlane, aga ma olin väga uhke, kui alustasin ankeetide 
alusel kooride kaupa tutvustuste tegemist. Koorid tegutsevad nii erinevatel viisidel 
ning sain aru, kuivõrd privilegeeritud ma olen, et seda kõike olemasolevate andmete 
lõikes nii täpselt koori nimedega lugeda sain. Olin rõõmus, et suur enamus vastanutest 
usaldas mulle infot, mis avalikkusele esitamiseks ei kuulu (nt tundlikuks kodeeritud 
küsimused, vt ankeedi-peatükist). Seda enam, et just läbiviidud Praxise küsitlusele ei 
julgenud mulle teadaolevalt mitmed kollektiivid vastata (kellest tartlaste osa muidugi 
võib-olla ei osalenud ka minu läbiviidud uuringus). 
Oodatult kujunes väga töömahukaks kõigi ankeediteemade tulemuste analüüs. 
Olgugi et ma ei esitlenud vastuseid üheski olemasolevas sisu-teoreetilises raamis 
(vastasel korral oleks tegemist ilmselt umbes 10 korda mahukama formaadiga kui seda 
magistriprojekt ette näeb), võttis nende kirjeldamine pea 200 tundi (vaid paaris kohas 
olen siiski endale lubanud ka järeldava statistika kasutamise, teemade vaheliste seoste 
kirjeldamise jms). Seda enam, et ühed esimesed suuremad analüüsid tegin TÜ vaimse 




sügisel, kui mõned andmed olid veel puudu, mille tegin hiljem kõigi andmetega uuesti. 
Kuna kogu magistriprojekti tegemise protsess on olnud pikk, siis on see ka tähendanud 
mitmekordset alustamist ning vähesel määral uuesti ennast teemasse sisse viimist. 
Kui olemasolev info ei ole kasutatavas allikas struktureeritud, vaid tuleb tükiti, siis 
kaasneb sellega palju tehnilist tööd. Näiteks Tartu kontserdikavade sisse trükkimine või 
kodulehtedelt otsimine, samuti Tartu koorikalendri tabelina alla laadimine. Lootsin 
selle tabeliga küll automaatselt kogu info korraga ära korrastada, aga tabel vajas 
põhjalikku ja kontserdi kaupa puhastamist. Samuti võttis aega, et teha praktiline osa 
pdf-kujul lihtsasti navigeeritavaks – ristviited ja Adobe’i sisukorra-vaade teevad 
mahuka dokumendi peatükkide vahel liikumise hõlpsamaks.  Samas tuli 
magistriprojekti tehes pidevalt kasuks, et puutun nii teksti- kui ka tabelitöötlusega 
kokku igapäevaselt ja oskan neid põhilistes funktsioonides ajaefektiivselt enda jaoks 
tegutsema panna. 
Kuna muutsin kooritutvustuste tegemisel aeg-ajalt oma strateegiat, siis tegin topelt 
tööd, mis oli kogu protsessi mahukust arvestades halvasti planeeritud. Pigem oleks 
pidanud tegema üksikud näitetutvustused, jätma need pikemaks ajaks laagerduma ja 
teha siis uuesti kõik koos. Praegu tekkisid aga ideed hüplikult ja nii läks ilmselt 
vähemalt 5–10 tundi raisku. Kogu kooride tutvustuste ja registrite tehnilisele 
teostusele oleks pidanud planeerima rohkem aega. Info oli olemas, aga selle 
koondamine, struktureerimine ja olemasolevasse faili lisamiseks kuluv aeg oli 
alaplaneeritud. 
Pidev õhinaseisund nii näidisuuringutega tutvumisel kui ka ankeedivastuste 
lugemisel pani lisama uusi teemaid ning otsima pidevalt täiendavat materjali – nii 
veebist kui ka kooriesindajate jt valdkonnaga seotud inimestelt –, mis jällegi suunas 
järgmistele otsingutele ja tekitas järgmised ennast unustavad kaevumisprotsessid. 
Andmete kogumise, analüüsimise ja tõlgendamise protsess olid nii läbipõimunud, et 
pidevalt lisandus mõni suurem või väiksem teema millegi täiendamiseks. See oleks 
olnud küll võimatu, ent huvitav oleks praegu tagant järele vaadata, milline seda 
protsessi kirjeldav plokk-skeem või ka tavaline mõttekaart välja näeks. Maht küll 
muudkui kasvas ja kasvas, aga oleks olnud kummaline lisanduvat väärtuslikku materjali 
tööst välja jätta, kui see juba leitud oli. Päris kõike tegelikult nagunii kahjuks sisse 
panna või järele uurida ei jõudnud ning juba kogutud konfidentsiaalset infot poleks 
saanud ka keegi teine tulevikus ilma neid sobivale (nt anonümiseeritud, 
struktureeritud või avalikule) kujule viimata kasutada. Praegu olen esitanud andmed 
praktilises osa registrites sellisel piisavalt anonümiseeritud ja struktureeritud kujul, et 
neid on võimalik ka teistel kasutada. 
Omaette pikaks ja keeruliseks kujunes minu jaoks kirjandusega tutvumine ja sellest 




siis jõudis selle aja jooksul ka üldine strateegia mitu korda vahetuda. Projekti 
mõtestamine toimus nii lugedes kui ka saadud andmeid analüüsides, mistõttu olin tihti 
pärast näilist selgusehetke jälle mõnda aega või lausa pikalt segaduses, missugused on 
õiged valikud. Siin on olnud suureks abiks minu juhendaja, kellega sain mõistete 
kasutust või loogika ülesehitust põrgatada ning avatult (ja kirglikult) vaielda. 
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Kavalehed (märgitud ainult esinenud kollektiivide nimed) 
29.04.2017 Emajõe Laulikud „Kontsert-etendus“ 
12.01.2018 Eesti Filharmoonia Kammerkoor „Palved II. Missa syllabica“  
19.01.2018 Kammerkoor Kolm Lindu „Kui ööbik, luik ja koolibri...“  
18.02.2018 Tartu Akad. Meeskoor, TÜ Akad. Naiskoor, TÜ Kammerkoor „Me 




21.02.2018 Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester „Maailma parim 
Eesti“ 
03.03.2018 Kammerkoor Head Ööd, Vend „Kuula kuidas kumisevad uned“ 
06.04.2018 Kolme kooli kooridirigentide konkurss. Tartu: Heino Elleri nimeline Tartu 
Muusikakool 
23.04.2018 Eesti Filharmoonia Kammerkoor „Tormis jääb“ kavaleht 
24.04.2018 Eesti Rahvusmeeskoor, Leedu Kammerorkester „Muusikaline Balti kett“ 
29.04.2018 Segakoor Huik! „Tormiline Shakespeare“ 
13.-15.04.2018 Eesti Kammerkooride Festival. Tallinn: Eesti Kammerkooride Liit 
19.05.2018 Kammerkoor Kolm Lindu „Creator Spiritus“  
25.05.2018 TÜ Akad. Naiskoor, Rutgers University Glee Club 
27.05.2018 Tabasalu Kammerkoor „Muusikat Eestimaale“ (pdf) 
14.06.2018 Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester „Siin on ilus 
elada“  
10.06.2018 Tartu Üliõpilassegakoor, The San Jose State Uni. Choraliers, The West 
Valley Colledge Chamber Singers 
22.-24.06.2018 Gaudeamus. Tartu: Tartu Üliõpilasmaja 
13.07.2018 Klaaspärlimäng / Collegium Musicale „Mu süda, ärka üles“ 
08./09.09.2018 TÜAN vilistlaskoor, Lappeenrannan Naislaulajat „Tahan õige tasa laulda 
(pdf) 
09.09.2018 Eesti Filharmoonia Kammerkoor, YXUS „Keres“ 
28.10.2018 Liivitar „Simunapäeva kontsert“ 
10.11.2018 Kammerkoor Helü „Sügishääled“  
23.11.2018 TÜ Akad. Naiskoor „Laulude laulud“ 
02.12.2018 Tartu Hansa Segakoor, Võru Segakoor Tervis, Räpina kammerkoor „Taas 
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Lisa 1. Tundlikuks märgitud küsimused kooriankeedis 
 
Nimetan siinkohal küsimused, mille ankeedis tundlikuks kodeerisin (töös kasutasin 
selleks rohelist värvi). See tähendas, et tulemuste esitamisel ei ole nende küsimuste 
puhul võimalik vastuseid koori nimega seostada.  
a) Mitu lauljat tavaliselt ühe hooaja jooksul/lõpuks koori tööst eemale jääb?  
b) Kas lauljate puudumised on Teie kooris Teie arvates probleem? 
c) Kas puudujatele pööratakse Teie arvates piisavalt tähelepanu? 
d) Mitu proovi keskmiselt üks laulja hooaja jooksul puudub? 
e) Mitu lauljat puudub hooaja jooksul proovidest keskmiselt rohkem kui umbes 
pooltel juhtudel?  
f) Kas Teie kooril oleks Teie arvates vaja kedagi koori juurde tööle (muusikalist 
personali)? Kui jah, siis keda?  
g) Kuidas hindate oma koori dirigendi/koormeistri/hääleseadja tööd Teie 
kooriga hooajal 2017/2018? 
h) Palun nimetage oma koori muusikaline personal (kõige ülemine rida) ja 
nende igakuine keskmine töötasu hooajal 2017/2018. 
i) Kas Teie koori muusikaline personal on viimase 5 aasta jooksul saanud oma 
töö eest vähemalt 1 kord rahalist lisatasu? S.t preemiat, ületunnitöö eest 
vms (olenemata sellest, kas see on olnud lepinguga, arvega või sularahas 
vms makstav lisatasu). 
j) Kas Teie koori muusikaline personal on viimase 5 aasta jooksul saanud oma 
töö eest vähemalt 1 kord mitterahalist preemiat? Nt kinkekaardid, suuremad 
kingitused vms. 
k) Mis on Teie kui kooriesindaja arvates õiglane kuupalk Teie koori muusikalise 
personali tehtava töö eest, arvestades nende koormust hooajal 2017/2018? 
Palun kirjutage vastuseks arv ja põhjendage lühidalt. 
l) Mis kulutusi Teie koor 2017/2018 hooajal tegi?  
m) Kui palju raha Teil kulus eelmisel hooajal 2017/2018 kokku?  
n) Kas see kogukulu oli võrreldes eelmiste hooaegadega samas suurusjärgus, s.t 
ei kõikunud rohkem kui umbes 10%?  
o) Milliseid tulusid Teie koor eelmisel hooajal 2017/2018 sai?  
p) Kui palju Teie koor eelmisel hooajal tulusid kokku sai?  
q) Kas see kogutulu oli võrreldes teiste hooaegadega tavapärane, s.t ei 




r) Palun nimetage iga-aastased tulud (rahalised ja asjalised), millega saate 
kindlasti arvestada igal hooajal. Nt tasuta ruumide kasutamine, lepingud 
ülikooli/asutustega jms.  
s) Millised kulutusi teeb Teie koori laulja tavapärasel hooajal aasta peale 
kokku, kui ta osaleks kõikidel kooriüritustel, s.h mittelaululistel 
seltsiüritustel?  
t) Kas koostate iga hooaja eel või järel tavaliselt eelarvedokumendi?  
u) Palun hinnake järgmisi aspekte enda kui kooriesindaja arvates:  
a. Teie koori aktiivi (juhatuse) organisatoorne toetus dirigendi tööle 
Teie arvates  
b. Dirigendi organisatoorne toetus Teie koori aktiivi (juhatuse) tööle 
Teie arvates 
c. Teie koori aktiivi (juhatuse) organisatoorne toetus Teie/presidendi 
tööle (palume küsimusele vastata koori tegevjuhil)  
d. Teie koori aktiivi (juhatuse) organisatoorne võimekus kooritegevuse 
korraldamisel (palume küsimusele vastata koori tegevjuhil)  
e. Eelarvelised võimalused koori tegevuse arendamiseks  
f. Teie koori 2017/2018 dirigendi/koormeistri/hääleseadja sobivus Teie 
koorile (Teie arvates)  
g. Pedagoogilised väljakutsed Teie dirigendi jaoks Teie arvates  
h. Kunstilised väljakutsed Teie dirigendi jaoks Teie kooris Teie arvates  
i. Teiste kooride/ kooriaktiivide tugivõrgustik Teie koori aktiivile 
(juhatus)  
j. Lauljate motivatsioon kooriproovis Teie arvates  
k. Töövahendite olemasolu/ tehniline olukord (nt pillid, ruumid)  
v) Kas Teie koor plaanib järgmisest, 2019. aasta üldlaulupeost osa võtta?  
w) Kui juhuslikult peaks juhtuma, et Teie koor ei pääse laulupeole, kuidas see 
Teie arvates koorile mõjuks (emotsionaalselt, motivatsioon, huvi, 
ühtehoidmine jms)?  
x) Mis on Teie koori igapäevamured ja/või pikemaajalised mured Teie kui 
kooriesindaja arvates viimasel 5 aastal?  
y) Kui nimetasite eelmises küsimuses kas või ühe mure, kas koor on proovinud 
neid kuidagi lahendada? Kuidas see on õnnestunud? Millist abi Te vajaksite?  
z) Teie ootused ja/või ettepanekud oma kooriliigi seltsi/liidu töö arendamiseks 
koorimuusika seisukohalt.  






Lisa 2. Kooriankeedi küsimused 
Küsimused on siin ilma vastusevariantideta ning ilma näidete, lisaselgitusteta. 
 
1. Koori nimi 
2. Koori asutamise aasta. 
3. Kooritüüp (1). Palun tehke (trükkige) ristike oma koori kohta õigesse 
lahtrisse. 
4. Kooritüüp (2). Palun tehke ristike oma koori  kohta õigesse lahtrisse.  
 
PROOVIDE TOIMUMISKOHT, PROOVIGRAAFIK jms 
 
5. Kus toimusid 2017/2018. hooajal Teie koori proovid?  
6. Millal toimusid 2017/2018 Teie kooride proovid? [valikvastused] [ainult 
muusikaõpetajatele] 
7. Kas Te saate oma prooviruumis hoiustada 2017/2018 ka koori asju?  
8. Mitu tundi (60 min / 45 min) kooriproov tavapäraselt korraga kestab? 
9. Mitu nädalat kestis Teie koori hooaeg 2017/2018? 
10. Mitu korda ühes KUUS Teie koori proovid 2017/2018 koorihooajal 
toimusid (arvestusega, et ühes kuus on 4 nädalat)?  
 
LAULJAD 
11. Lauljate arv kooris eelmisel hooajal 2017/2018. 
12. Kui palju uusi lauljaid soovis Teie kooriga liituda eelmisel ehk 2017/2018 
hooajal?  
13. Mitu uut lauljat Te neist koori vastu võtsite? 
14. Kui palju uusi lauljaid on soovinud Teie kooriga liituda praegusel hooajal 
(2018/2019)? 
15. Mitu uut lauljat Te neist koori vastu olete võtnud? 
16. Palun hinnake oma koori lauljate arvu muutust viimase 5 aasta jooksul.  
17. Palun selgitage paari lausega, mis on Teie kui kooriesindaja arvates 
nende muutuste taga. 
18. Mitu aastat lauljad keskmiselt Teie kooris laulavad? 
19. Mitu lauljat tavaliselt ühe hooaja jooksul/lõpuks koori tööst eemale jääb? 
(Ükskõik, mis põhjusel, nt lapse sünd, kolimine teise linna, kiired ajad 
tööl jne)  
20. Teie koori lauljate umbkaudne keskmine vanus eelmisel hooajal 
(2017/2018).  
21. Palun hinnake, kuidas on teie koori lauljate umbkaudne keskmine vanus 
viimase 5 aasta jooksul muutunud.  
22. Teie koori noorima laulja vanus (2017/2018). 
23. Teie koori vanima laulja vanus (2017/2018). 
24. Kui paljud eelmisel hooajal 2017/2018 Teie kooris laulnud lauljatest 
õppisid või olid õppinud muusikat (lisaks tavakooli muusikatundidele)?  
25. Mida peavad lauljad kooriga liitumiseks tegema? Märkige kõik õiged 




26. Mitu lauljat laulis 2017/2018 Teie koorist Teile teadaolevalt mõnes teises 




27. Kas lauljate puudumised on Teie kooris Teie arvates probleem?  
28. Kas ja kuidas pööratakse lauljate puudumisele tähelepanu? 
29. Kas puudujatele pööratakse Teie arvates piisavalt tähelepanu? 
30. Mitu proovi keskmiselt üks laulja hooaja jooksul puudub? 
31. Mitu lauljat puudub hooaja jooksul proovidest keskmiselt rohkem kui 
umbes pooltel juhtudel?  
32. Kui vastasite „Muu“, palun täpsustage seda siin. 
 
KOORI KUNSTILINE JUHTIMINE 
 
33. Kes Teie lauljatega 2017/2018 muusikaliselt tegeles?  
34. Kui vastasite „muu“, palun täpsustage seda siin. 
35. Kas üle-eelmises küsimuses vastatud inimesed töötavad Teie kooriga ka 
praegusel hooajal 2018/2019? 
36. Kas Teie kooril oleks Teie arvates vaja kedagi koori juurde tööle 
(muusikalist personali)? Kui jah, siis keda? 
37. Mis koore Teie dirigendid veel juhatavad? 
38. Kuidas hindate oma koori dirigendi  tööd Teie kooriga hooajal 
2017/2018? [täiskasvanute koorid]. 
39. Kuidas hindate oma koori koormeistri tööd Teie kooriga hooajal 
2017/2018? [täiskasvanute koorid] 
40. Kuidas hindate oma koori hääleseadja tööd Teie kooriga hooajal 
2017/2018? [täiskasvanute koorid] 
41. Mis on Teie koori dirigendi ülesanded?  
42. Kuidas osaleb kooriaktiiv (nt juhatus) Teie koori kunstilises otsustes? 
43. Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage siin. 




45. Palun nimetage oma koori muusikaline personal (kõige ülemine rida) ja 
nende igakuine keskmine töötasu hooajal 2017/2018 [ning märkige 
tasustamise viis]. 
46. Kas Teie koori muusikaline personal on viimase 5 aasta jooksul saanud 
oma töö eest rahalist lisatasu? S.t preemiat, ületunnitöö eest vms 
(olenemata sellest, kas see on olnud lepinguga, arvega või sularahas 
makstav lisatasu).  




48. Kas Teie koori muusikaline personal on viimase 5 aasta jooksul saanud 
vähemalt 1 kord oma töö eest mitterahalist preemiat? Nt kinkekaardid, 
suuremad kingitused vms. 
49. Kui vastasite „Jah“, siis palun täpsustage, mis summas aastas 
keskmiselt. 
50. Mis on Teie kui kooriesindaja arvates õiglane kuupalk Teie koori 
muusikalise personali tehtava töö eest, arvestades nende koormust 




51. Kas Teie kooril on kooriaktiiv / ametnike kogu / juhatus /...? 
52. Palun nimetage oma kooriaktiivi kuuluvate inimeste ametinimetused ja 
kirjeldage lühidalt nende tööülesandeid. 
53. Kas teie juhatusse kuulub ka kooriväliseid inimesi, sh lapsevanemad, 
mänedžerid, vilistlased jm? 
54. Kas Teie kooris valitakse hääletuse teel mõni ametikandja? Kui jah, siis 
kes valitakse ja kelle poolt? 
55. Mis on hinnanguliselt Teie praeguse tegevjuhi/esimehe/presidendi/... 
ajakulu kooriasjadega tegelemisel ühes kuus?  
56. Kui Teie kooris jagatakse ka jooksvalt ülesandeid (n-ö vajadus- või 
projektipõhiselt), siis palun nimetage, milliseid ülesandeid Te kooris 
nõnda jagate. 
57. Kuivõrd osalevad koori igapäevaelu korraldamises Teie 
dirigendid/muusikaline personal? [täiskasvanute koorid] 





59. Mis kulutusi Teie koor 2017/2018. hooajal tegi?  
60. Kui palju raha Teil kulus eelmisel hooajal 2017/2018 kokku?  
61. Kas see kogukulu oli võrreldes eelmiste hooaegadega samas 
suurusjärgus, s.t ei kõikunud rohkem kui umbes 10%? 
62. Milliseid tulusid Teie koor eelmisel hooajal 2017/2018 sai?  
63. Kui palju Teie koor eelmisel hooajal tulusid kokku sai? 
64. Kas see kogutulu oli võrreldes teiste hooaegadega tavapärane, s.t ei 
kõikunud rohkem kui umbes 10%? 
65. Palun nimetage iga-aastased tulud (rahalised ja asjalised), millega saate 
kindlasti arvestada igal hooajal. Nt tasuta ruumide kasutamine, lepingud 
ülikooli/asutusega jms. 
66. Kas Teie koori liikmetele oli kehtestatud 2017/2018 liikmemaks? 
67. Mis perioodi peale Teie kooris 2017/2018 eelmises küsimuses vastatud 
liikmemaks mõeldud oli? 




69. Kui suur oli 2017/2018 ühe korraga makstava liikmemaksu suurus? Kui 
see oleneb ajast või maksjast, siis palun täpsustage, millise süsteemi 
alusel Teie kooris liikmemaksu makstakse. 
70. Kui sageli muudetakse Teie koori liikmemaksu suurust? 
71. Millised kulutusi teeb Teie koori laulja tavapärasel hooajal aasta peale 
kokku, kui ta osaleks kõikidel kooriüritustel, s.h mittelaululistel 
seltsiüritustel? 
72. Kui märkisite summa ka „muu“ juurde, palun täpsustage, milliseid 
kulutusi Teie lauljad veel teevad. 




74. Millist infot/asju Teie koor süsteemselt säilitab (s.t millele on võimalik 5 




75. Palun hinnake järgmisi aspekte enda kui kooriesindaja arvates. 
76. Kui soovite midagi eelmise küsimuse kohta lisada, siis palun täpsustage 
seda siin. 
77. Kuidas hindate Tartut koorimuusika kuulamise võimaluste kohapealt? 
 
 
LEITAVUS, NÄHTAVUS  
 
78. Milliseid veebikanaleid Teie koor kasutab? 
79. Kas Teie kooril on olemas vilistlaste list e-postina, Facebookis vms? 
80. Kas Teie koori tegevust kajastati 2017/2018  hooajal (kirjutav 




81. Kas teie koor plaanib järgmisest, 2019. aasta üldlaulupeost osa võtta? 
82. Kui juhuslikult peaks juhtuma, et Teie koor ei pääse laulupeole, kuidas 
see Teie arvates koorile mõjuks (emotsionaalselt, motivatsioon, huvi, 
ühtehoidmine jms)? 





84. Nimetage palun viimase 2 aasta KÕIK esinemised/muusikalised 




kontserdid jms – kõik eraldi), kus Teie koor on esinenud kas või ühe 
lauluga.  
85. Kui Teie koor on ise 2 aasta jooksul vahemikus 01.01.2017–01.01.2019 
kontserte korraldanud, siis valige sellest perioodist 3 viimast piletiga 
kontserti (või kui neid on vähem, siis vähem) ning lisage iga kontserdi 
piletihind (või sooduspiletite vms olemasolul nt vahemik).  
86. Kas olete andnud 2 aasta jooksul kontserte ka ilma piletirahata (tasuta)? 
87. Kas Teie koor on viimase 5 aasta jooksul osalenud koorikonkursil ja/või 
festivalil? 
88. Kui vastasite „Jah“, siis palun kirjutage, mis festivalidel / konkurssidel. 
89. Kas olete viimase 2 aasta jooksul teinud koostööd järgmiste muusikute / 
kunstnikega?  
90. Kui vastasite mõnes kohas “Jah”, siis palun täpsustage seda soovi korral 
siin (nimed, valdkonnad).  
91. Palun nimetage kõik välisreisid, kus olete kooriga viimase 5 aasta jooksul 
käinud. 
92. Kas Teie kooril on olnud 5 aasta jooksul kontserdivälist tegevust? 





94. Mitut erinevat teost laulsite eelmisel hooajal 2017/2018 kokku?  
95. Nimetage vähemalt 10 teost, mis kirjeldavad Teie eelmise hooaja 








97. Kui Teie kooril on hooaja jooksul tavaliselt ka seltsiüritusi, siis palun 
nimetage need.  
98. Kellega käite Tartu kooridest kõige rohkem kooritasandil läbi? Kas siis 
kontsertide, seltsiürituste korraldamisel, esinemisel vms.  
99. Kellega käite muudest Eesti paikade kooridest kõige rohkem 
kooritasandil läbi? Kas siis kontsertide, seltsiürituste korraldamisel, 
esinemisel vms.  
100. Kas Teie kooril on sõpruskoore välismaalt? Kui jah, siis palun 
nimetage.  
101. Kas Teie kooril on traditsioone? Kui jah, siis palun nimetage need. 
 
AVATUD KÜSIMUSED  
 




103. Nimetage palun oma koori saavutused viimasel 5 aastal. Siia alla võib 
kuuluda saamine laulupeole, hea tulemus konkursil või ettelaulmisel, 
lauljate arvu suurenemine, lauljate motivatsiooni tõus, huvitavama 
repertuaari laulmine jne – kõik see, mida Te ise loete saavutuseks. 
104. Mis on Teie koori igapäevamured ja/või pikemaajalised mured Teie kui 
kooriesindaja arvates viimasel 5 aastal? 
105. Kui nimetasite eelmises küsimuses kas või ühe mure, kas koor on 
proovinud neid kuidagi lahendada? Kuidas see on õnnestunud? Millist 
abi Te vajaksite? 
106. Teie ootused ja/või ettepanekud oma kooriliigi seltsi/liidu töö 
arendamiseks koorimuusika seisukohalt. 
107. Mis teeks Teie kui kooriesindaja arvates Teie koori elu veel 
paremaks? 
 
INFO ANKEEDI TÄITJA(TE) KOHTA 
 
108. Ankeeditäitjate arv, kes aitasid kaasa vastuste kirjutamisele. 
109. Nimi, kes on ankeedi põhiline täitja 
110. Kelle hinnanguid ankeet tervikuna peamiselt kajastab: kas ankeedi 
põhilise täitja või ankeedi mitme täitja omi?  
111. Mitu aastat on ankeedi põhiline täitja Teie kooris laulnud? 
112. Ankeedi põhilise täitja roll Teie kooris. 
113. Ankeedi põhilise täitja vanus  
114. Ankeedi põhilise täitja tegevusala  
115. Ankeedi põhilise täija e-postiaadress 
116. Ankeedi põhilise täitja telefoninumber 






Lisa 3. Küsimuskavad – erialapraktikud  
 
 
1. (Töö tutvustamine) 
2. Mis on Sinu/Teie esimesed mõtted seda ettevõtmist ja teemavaldkondade 
nimekirja lugedes/kuulates? 
3. Kui laiaks/kitsaks Sa/Te oma teadmisi mainitud valdkondades pead/peate?  
4. Minu arvates võiks see kogumik olla 
dirigendile/lauljale/muusikaõpetajale/alaliidule... huvitav ja kasulik lugemine. 
Kas Sa/Te nõustud/nõustute sellega ja miks? 
a. ABIKÜSIMUS Missugused teemapüstitused võiksid olla kas Sulle/Teile 
või siis üldiselt dirigentidele/muusikaõpetajatele/juhatuste liikmete/... 
siit kõige kasulikumad? Kui jätame tavalise „huvi“ kõrvale, siis kuidas 
võiks loetu potentsiaalselt reaalselt dirigendi/õpetaja/... töö 
planeerimist mõjutada? 
5. Minu arvates võiks see kogumik olla tulevastele põlvedele oluliseks 
arhiiviallikaks. Kas Sa/Te nõustud/nõustute sellega ja miks? 
6. Kuidas Sa/Te tajud/tajute koorimuusikat uurimisobjektina – kas sell? Mida 
peaks uurima? 
7. Kas sellisel tööl võib olla ka negatiivseid mõjusid valdkonna sees? 
8. Kui suure tõenäosusega Sa/Te selle tööga tutvud/tutvute? 






Lisa 4. Uurimispäevik 
 
 
Aeg Tegevus Töötunnid 
Märts 2016 Magistriprojekti idee sõnastamine ja juhendajaga 
konsulteerimine 
3 





Magistriprojekti kavandi koostamine 14 
15.06.2016 Magistriprojekti kavandi esitamise tähtaeg  
sügis 2016 Magistriprojekti kavandi edasi arendamine 24 
14.-
15.12.2016 
AKK sügiskool, ettekande pidamine ja selleks valmistumine 14 
2018 talv 2015. aasta ankeedi ja selle vastuste läbi vaatamine uue 
ankeedi koostamise jaoks,  mh ainult küsimustefaili 
koostamine (s.t mitte vastusevariandid), et oleks 
küsimustikust parem ülevaade 
22 
 Magistriprojekti protsessi logiraamatuga alustamine ja 
pidamine 
4 
 Juba tehtud uuringutega tutvumine, töö kirjandusega 40 
 Ühendust võtmine ChorusAmericaga nende raportite tasuta 
lugemiseks 
1 
 Uue ankeedi loomine: kirjanduse alusel ankeeti küsimuste 
lisamine, ankeedi toimetamine, kahekojalise 
kodeerimissüsteemi loomine ja rakendamine. Korraga on 
ankeedi loomiseks kasutusel mitu faili: 
vana ankeet, vana ankeet vahele lisatud küsimustega, vana 
ankeet vahele lisatud küsimuste ja eemaldatud 
vastusevariantidega, kahekojalise nummerdussüsteemi fail, 
uute küsimuste ja kahekojalise nummerdussüsteemiga ankeet 
22 
 Eelsisestamist võimaldavate küsimuste nimekirja koostamine, 
et kooridel oleks lihtsam  
0,75 
 ELTSA-lt Tartu kooride nimekirja saamine ja puhastamine 1 
 Magistriprojekti idee tutvustus Kooriühingus, Eesti Teatri- ja 
Muusikamuuseumis 
1 
 Tartu linna kooride nimekirjaga tutvumine, puhastamine 0,5 
 Ankeedi viimistlemine: küsimuste järjekorra muutmine, 
värvikoodide lisamine, küsimuste vahel liikumiste viidete 
kontrollimine, mis küsimused mis aastate kohta jäävad, 
õpetajate ja TK-kooride ankeedi loomine ja omavaheline 
võrdlemine, sõnastamise ja trükivead. 
7 
 Läti ja Soome kooriühinguga ühendust võtmine nende senise 
uurimistööde kaardistamiseks 
2 
 juhendajaga konsulteerimine 1 







enamiku ankeetide välja saatmine (igale aadressile eraldi) 7 
u 
15.01.2019 
meeldetuletuskirjad läheneva tähtaja kohta, telefonikõned 
tuttavatele ankeedi täitmise innustamiseks 
8 
20.01.2019 ankeetide täitmise tähtaeg  
jaan/veebr 
2019 





meeldetuletuskirjad ankeetide mittetäitjatele, telefonikõned 5 
jaan 2019 GoogleDocsi ankeedi loomine vastatud ankeetide vastuste 
sisestamiseks (mulle endale) 
6 
 vastuste sisestamine GDocsi (iga ankeet 25-45 minutit), sj 
huvitavate vastuste kohene üleskirjutus ja esimeste tekkinud 
mõtete sõnastamine 
42 
 kooride lisandumine üldnimekirja, ankeedi saatmine 3 
 koori tutvustava näidisprofiili koostamine: küsimuste valimine, 
näiteprofiili valmistegemine 
2 
 Tartu koorikalendri info teisendamine tabelkujule, 
puhastamine 
8 
 andmetabeli ja selle alamtabelite puhastamine/loomine 4 
 konsulteerimine juhendajaga 2 
veebr/mär
ts 2019 
ankeedi esimese analüüsi koostamine (teadmisega, et 
andmeid tuleb juurde) 
6 
 magistriprojekti erinevate tekstide mustandversioonidega 
alustamine: projekti tekstuaalne struktuur, katusteksti 
struktuur jne, osade mustandtekstid 
31 
 juhendajaga konsulteerimine 1 
 andmetabeli struktureerimine ja alamtabelite loomine 20 
 tehniline tõrge => kahe päeva töö ära kustumine => uuesti 
tegemine 
10 
 esimeste kooriprofiilide koostamine 14 
 arutelu Praxise analüütiku Jane Esteriga vastvalminud uuringu 
„Juhendajate sotsiaalse kaitstuse ja kollektiivide 
finantsmajandusliku olukorra analüüsi“ meetodite ja 
tulemuste piirangute kohta 
0,5 
31.10.2019 Ettekanne „Tartu koorimuusika maastik“ vaimse 
kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli 





kontserdi kavadest repertuaaride arvutisse ümbertrükkimine, 
kooridega ühendust võtmine puuduolevate 
kavade/repertuaarinimekirjade saamiseks 
15 
kevad 2020 andmetabeli ja selle alamtabelite puhastamine, alamtabelite 
loomine 
8 





 konsulteerimine juhendajaga 2 
 praktilise osa analüüs, kirjutamine 19 
 teoreetilise osa täiendamine, töö kirjandusega 5 
märts 2020 konsulteerimine Ants Sootsiga 1 
 konsulteerimine Helleka Koppeliga 3 
 konsulteerimine juhendajaga 5 
 katusteksti kirjutamine  13 
 kooride täiendatud vastuste viimine andmetabelisse, fotode 
kataloogimine 
2,5 
 uurimiskavade koostamine 6 
 dirigentide sünniaastate otsimine 1 
 kooriuuringu osa struktuuri/sisukorra muutmine, loomine 3 
 praktilise osa analüüs, kirjutamine  84 
 jooniste-skeemide-tabelite loomine 2 
 1:1 intervjuud K. Kungla, K. Joosingu, H. Surva, J. Kanni, R. 
Leppoja, K. Taelaga, ja nende ettevalmistus, läbitöötamine 
11 
aprill 2020 uurimiskavade koostamine 8 
 1:1 intervjuu H. Uppiniga 2 
 sisukorra ja allikate loetelu loomine, struktureerimine, 
toimetamine (sh tehn.) 
10 
 registrite loomine 15 
 profiilide koostamine 11 
 katusteksti kirjutamine ja viimistlemine 15 
 praktilise osa kirjutamine ja viimistlemine 39 
 konsultatsioon juhendajaga 9,5 
 teoreetilise ja praktilise osa tehniline jm toimetamine 15 
mai 2020 registrite loomine, toimetamine 5 
 teoreetilise osa viimistlemine 22 
 praktilise osa kirjutamine ja viimistlemine 32 
 konsultatsioon juhendajaga 2,5 
 võõrkeelse resümee koostamine ja toimetamine 8 
 köitmise ja trükiteenuste hinnapakkumised, tehniline nõu 1 
 
